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Professor emeritus Gustav Andreas Tammann is the grandson of the famous physical chemist Gustav Tammann. All
three listed papers are written in German. The first paper presents a genealogical survey of the branch of the Tammann
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includes an enhanced and improved but still unpublished version of the same story about countess Leopoldina. The
large original file, which includes high-resolution illustrations, is available in the private web of Prof. Gustav Andreas
Tammann. The present web site contains a compact version of the file, where the illustrations are compressed and have
reduced resolution.
Sürgavere ancestry and surname of Gustav Tammann 
Written 20161210 and updated 20180811 by Hannes Tammet 
The ethnic origin of Gustav Heinrich Johann Apollon Tammann is an important problem in 
studies on the history of science in Estonia. Uno Palm, the professor of electrochemistry in 
the University of Tartu and historian of science compiled an extended biography of Gustav 
Tammann and showed that his grandfather Johann Tammann was of Estonian peasant origin. 
A grandfather of Johann was the farmhand Hans in the Paju farm, which belonged to the 
Sürgavere manor and is located in the Suure-Jaani Parish. 
The main sources of genealogical information 
about Estonian peasants in the 18th and 19th 
centuries are parish registers and the soul 
revision lists. The first documented soul revision 
of the Sürgavere manor was carried out 1795. An 
excerpt from the revision list is presented in the 
left-side figure. The list includes Knecht Hans in 
spite of him passing away eight years before the 
revision. The year of his death 1787 is shown in 
the third column. The number 45 in the second 
column presents the age of Hans in 1782. The 
last column was reserved for ages of people in 
the revision year of 1795. 
The parentage of Hans remained unknown. Surnames were granted to peasants between 
1820–1826 and Hans did not have a surname in the revision year of 1795. Peasants were 
traditionally called by the forename along with their fathers name, and often with the 
grandfathers name as an additional option. However, the name of Hans's father is not written 
anywhere in the available documents. Hans married the first daughter Kadri of the host of the 
Paju farm Tõnis and he is referred everywhere in documents as the son-in-law of Paju Tõnis. 
Before the marriage, Hans served as a farmhand in the Kuiavere village Tehvane farm and in 
the Pilustvere village Luguse farm. The wedding record of 1766 
 
presents Hans as a farmhand of Luguse Jaan (Lucusse Jan is the old spelling). The father of 
Hans is still not indicated in the pre-marriage records. We have no point of support to search 
for the father's name in the parish registers. The name Hans was popular and many boys with 
this name were born and baptized in the surroundings of Sürgavere every year. We don't even 
know the exact birth year of Hans. The estimate according to the 1795 revision is 1737. 
Another document where the age of Hans is written, is the death record of 24.01.1787: 
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If the number in the right column in this excerpt is identified as 46, then the birth year should 
be 1740 or 1741. We choose a conventional value of 1739 when indicating the birth year of 
Hans. The vagueness is pointed out with gray digits. A careful search through all Suure-Jaani 
Parish registers from 1733 to 
1744 didn't result in any proper 
birth record. The farm Luguse 
is located in the Pilustvere 
village in the southern part of 
Sürgavere manor. The 
toponyms are spelled as 
Surgifer or Surgefer and 
Pillustfer in old documents and 
maps. The manor borders are 
marked with continuous brown 
lines and the parish border is 
marked with a dashed line in 
the map left. Paju farm (spelled 
as Pajo or Payo in old 
documents) belonged to the 
Suure-Jaani Parish while 
Pilustvere village belonged to the Viljandi Parish. It is possible that Hans was baptized in 
Viljandi. Unfortunately, the registers of Viljandi Parish began only in 1749, but Hans was 
surely born before this year. 
It has been discussed a hypothesis that Hans was a son of Tamme Tõnis (born 1699), who is 
known as a forefather in the Tammann pedigree. This hypothesis proved to be wrong. Tamme 
Tõnis (1699)* did in fact have a son called Hans, but the son of Tõnis and Paju Hans were two 
different people. The son of Tõnis Hans passed confirmation in 1748 and married Ann 1749 
when Paju Hans was still too young for the confirmation class. 
All efforts to find documents about ancestors of Paju Hans (1739) remained unsuccessful. 
The children of Paju Tõnis (1724) were girls. His single son died before his 3-rd birthday. 
Thus, the son-in-law Hans was accepted to be the successor of Tõnis in the farm. 
Unfortunately, Hans died early in 1787 and Tõnis continued still in the position of host until 
his death in 1798. Then the position of the host was inherited to Mihkel (1773), who was the 
second son of Hans and father of Johann, the grandfather of Gustav Tammann. 
The life of Mihkel (1773) is well documented in the Suure-Jaani church books and Sürgavere 
manor revision lists. The next soul revision of peasants was carried out in 1811. Mihkel 
(1773) is included in the revision list together with his three sons Tõnis, Jaan, and Ado. The 
second son of Mihkel called Jaan (1805) later replaced his name with Johann and became the 
grandfather of Gustav Tammann. 
                                                 
* The numbers in parentheses behind a name presents the birth year which helps to identify namesakes. 
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The documents available in the Suure-Jaani Parish registers include following information 
about Paju Mihkel: 
• The Parish register for years 1746-1779 includes an entry indicating that Mihkel was 
born 11.07.1773. His father was Hans, known as the son-in-law of the Paju Tõnis, and 
his mother was Kadri, the daughter of Tõnis. 
• The Parish register for years 1778-1804 shows that Mihkel married 03.12.1796 Mari, 
who was the daughter of Kääriku Tõnis. The revision list of 1795 includes a record for 
the Kääriku farm #38 and allows to estimate the birth year of Mari 1778 or 1777. 
• The Parish register for years 1802–1823 includes a record of the second marriage 
20.01.1818 of Mihkel with Eva, who was the daughter of Raguni Jüri. 
• The Parish register for years 1834-1871 includes the death date of Mihkel Jerrmann 
25.04.1845.  
The birth of Jaan is recorded 24.05.1805 in the Suure-Jaani Parish register 1802-1823.  
 
In 1826 surnames became mandatory for all people in Livonia. Mihkel (1773) and his sons 
were entered into the Sürgavere manor revision list of 1826 with the surname Jerrmann. This 
surname is listed in the register of the Sürgavere surnames with the number VIII while the 
number of the surname Tammann was VII. The neighbor positions in the register give reason 
to suppose that these two surnames were granted at the same time. An excerpt from the 
revision list: 
  
Another excerpt from the same revision list of 1826 includes the manor servants 
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We see here that Michel's son Jaan Jerrmann was employed 1826 in the Sürgavere manor as a 
hofsjunge. There was eleven young men employed as hofsjunge in the manor this year. The 
excerpt of the list above begins with Jüri Tammann (1804) from Tamme farm #42. 
The first primary school in the Sürgavere manor was grounded in 1735 near the Paju farm. 
Paju Jaan Jerrmann (1805) and Tamme Jüri Tammann (1804) were presumably schoolmates. 
They had plenty of time to discuss about their heritage during their common service in the 
manor. As a result, Jaan (1805) decided to change his initial surname to Tammann. We don't 
know the details of his motivation for this. There was a rule that only the descendants of a 
common forefather could have (and should have) common surname when originated from the 
same manor. Today, the ancestry of Jüri Tammann (1804) is well known. We know that the 
grandfather of Jaan Jerrmann (1805) was Paju Hans (1840) but the name of Hans's father still 
remains an unsolved puzzle. The undocumented knowledge about family relations obtained 
immediately from talks with parents and grandparents by Jaan and Jüri is unavailable for us 
today. 
When Jaan changed his surname, the surname of his father Mihkel remained still Jerrmann 
until his death as documented in the posthumous entry in the Sürgavere manor revision list of 
1850. 
It seems that there has been an earlier discussion about the surname of the residents of Paju 
farm. The personal book 1824–1851 of Suure-Jaani Parish (see pages 65 and 66) includes two 
extraordinary comments, where the surname has been a subject of correction: 
                       
Full deciphering of these notes could provide important information about Jaan (latter 
Johann), the grandfather of Gustav Tammann. 
The closest documented blood relationship between Paju Jaan (1805) and Tamme Jüri (1804) 
is that a grandmother of Jaan, Paju Kadri, and a grandfather of Jüri, Tamme Tõnis (1747), 
were descendants of common grand-grandfather Tamme Hants (1645): 
 
The prerequisite of common surname is a blood relationship in the paternal line, which is not 
seen above. Thus the diagram does not explain the background of the decision of Jaan to 
change his surname. Jaan (1805) and Jüri (1804) possessed unachievable for us information 
about the family relations. Illegal issues like inbreeding (e.g. assumption that Paju Hans was a 
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grand-grandson of Tamme Hants) and adultery were 
intentionally not documented that leaves a lot of room 
for hypothetical speculations. An example: We know 
with >99% confidence that the biological mother of 
Jaan (1805) was Mari. She married Paju Mihkel in her 
age of 18 and gave birth of her first child Tõnis in age 
of 20. Typically, a peasant family had a child every 
two or three years. In our case followed an exceptional 
seven-year pause until the birth of Jaan. We believe his 
biological father was Mihkel but cannot claim the 
>99% confidence. 
Jüri Tammann (1804) returned after the manor service 
to his home farm Tamme and achieves the position of 
the farm host. The author of the present document is 
his grand-grandson. The tomb shown in the picture was 
erected by the descendants of Jüri in the Suure-Jaani 
cemetery. His daughter-in-law Ann was buried there in 
1883, Tamme Jüri himself in 1887, and finally his son 
Tamme Jaan Tammann in 1914. 
Study of the life of Paju Jaan (1805) after the manor service in Sürgavere introduces a new 
series of puzzles and shows how the straightforward interpreting the old documents can guide 
us the wrong way. The revision list of Sürgavere manor from year 1850 includes the 
following list of residents of Paju farm 
 
Everybody in this list is still inscribed with the surname of Jerrmann. The numbers in the third 
column show the age of the persons in 1834. The next column shows that Mihkel has passed 
away in 1845 and his son Jaan (written here as Jahn) moved with his family to Sagnitz in 
1837. Sagnitz is the old-fashioned name of the Sangaste manor, which belonged to the Berg 
family. This message is in good accordance with the revision list of Sangaste manor of 1850. 
An excerpt from the pages of immigrants in the Sangaste manor is presented below 
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Left side (male persons): 
 
Right side (female persons): 
 
Johann Germann genannt Tammann is surely the same person as Jahn, who was recorded in 
the Sürgavere revision list. The name Jahn is changed to Johann and surname Jerrmann was 
replaced first with Germann. These changes are typical when a person of Estonian origin tried 
to get into the German-speaking community. In the Baltic German the letter G was 
pronounced equally as the letter J. The new surname is included with the remark genannt, 
which means called as. Johann's wife Wilhelmine and first son Heinrich are insribed with 
remarks that they have moved from Sürgavere to Sangaste together with Jaan/Johann in 1837. 
Their younger children Leopoldine, Gustav Leopold and Rembert were born in Sangaste. The 
surnames of the children of Johann and Wilhelmine were newer written Jerrmann or 
Germann, they were inscribed in all documents as Tammann. 
Straightforward interpretation of the revision lists may lead to the conclusion that Jaan 
married Wilhelmine when living in Sürgavere and their first son Heinrich was born in 
Sürgavere. The family moved in 1837 from Sürgavere immediately to Sangaste. The age of 
Heinrich in 1837 was 4 years. Traveling of peasants was very limited this time, and according 
to the most probable scenario Wilhelmine should originate from not far from Sürgavere. The 
neighbor manors of Sürgavere were Taevere and Vastemõisa. A search through the revision 
lists resulted in the conclusion that there no Wilhelmine of the proper age was born in the 
manors of Sürgavere and Taevere. One Wilhelmine was found in Vastemõisa. She was the 
daughter of the Vastemõisa manor gardener and born about 1818. Her age in the revison list 
of 1834 was 16. Heinrich was born in 1833 and Wilhelmine from Vastemõisa seems too 
young for the role of his mother. 
A completely different story became evident in genealogical studies by Gustav Andreas 
Tammann (1932), who is the grandson of Gustav Tammann and explored the documents in 
the family archives. He revealed that Johann was invited around five years before of 1837 to 
Riga and employed as a servant of the vice governor of Livonia Count Cristopher Magalwy 
de Calry (1800). This contradicts the records in the Sürgavere and Sangaste revision lists, 
which claim that Johann stayed in Sürgavere during this period. A presumable explanation is 
that the clerks who compiled revision lists followed the traditions of serfdom, when the 
peasants were property of landlords and the revision list expresses not the actual residence but 
the ownership. So the year 1837 may be interpreted as the time of delivery of Jaan Jerrmann 
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and his family from ownership of knight Tschoglokoff to the new owner count Friedrich 
Wilhelm Rembert von Berg. 
According to the present version, Johann Tammann married Wilhelmine in Riga. The 
wedding ceremony was held on 07.08.1832 in Riga Jacob church. The son of Johann Heinrich 
was born and baptized in Riga and probably never visited Sürgavere despite being enrolled 
during his first four years as a resident of Sürgavere manor. 
The photocopies of registers of St. Jacob Church in Riga for years 1832 and 1833 are 
available on the website of Estonian National Archives. Unfortunately, there is no entry for 
any Tammann. A documented note about Johann Tammann and his family during these years 
is found only in the personal book of Sangaste church. Here is a record: 
 
This record was made many years after the real events. The time of making the records is 
unknown. 
According to the family survey by G. A. Tammann, Johann moved in year 1835 from Riga to 
the Sangaste manor, which belonged to General Field Marshal Friedrich Wilhelm Rembert 
von Berg, and was employed there as a gardener. Johann advanced quickly in the service and 
in 1840 received the position of manager of the estate. 
Johann retired in 1868. He was awarded with the 4 class order of St. Vladimir nominated by 
Friedrich von Berg. Johann spent his last years in Riga in his house at Ritterstrasse 82. The 
information about his life in this period can be found in letters of his wife Wilhelmine to 
count Berg and countess Charlotte von Berg. The letters are deposited in Estonian National 
Archives but not digitized till now. A brief synopsis of the correspondence is available in the 
thesis by S. Põllumäe. 
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Bruninieku iela (former Ritterstrasse) 82 in Riga (Google street view). 
 
The Sangaste manor manager's house is still preserved but not in good condition. A private 
company "Schloss Sagnitz OÜ" is going to restore the building and establish a museum there. 
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Sissejuhatus 
Tammannite suguvõsa järgnevas 
kirjeldatavad harud pärinevad 
Viljandimaalt Sürgavere mõisa 
Suure-Jaani kihelkonda jäävast osast, 
mis asub Eesti keskel nii geograafi-
liselt kui kultuuriliselt1. Autor on 
füüsik ja ajaloouuringute alal 
asjaarmastaja kui mitte öelda võhik. 
Erialast tulenes soov selgitada 
metallograafia rajaja professor 
Gustav Tammanni2 etnilist päritolu. 
Kaks Gustavi neljast vanavanemast 
olid sakslased. Kui õnnestuks tõesta-
da, et teised kaks olid puhastverd 
eestlased, siis annaks see õiguse 
nimetada Gustav Tammanni kõige 
tuntumaks eesti soost teadlaseks. 
                                                 
1 Joandi A 2005 Eesti vaimu sünniareaal asub Suure-Jaanis*, 
  http://sakala.postimees.ee/2165303/eesti-vaimu-sunniareaal-asub-suure-jaanis 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Heinrich_Johann_Apollon_Tammann 
Kaks haru Tammannite suguvõsast 2 
Perekonnaloo uurimist alustasid autori vanaisa Jüri Tammann, isa Feliks Tammet ja tema 
onupoeg Aleksander Tammet. Nende pärand on paberilehtedel ja enamjaolt käsitsi kirjutatud. 
Osa sellest on nüüd digitaliseeritud. Samal ajal on digitaliseeritud ja üldkättesaadavaks 
muudetud suur osa Eesti Rahvusarhiivis hoitavast dokumentatsioonist. See aitab andmeid 
otsida ja annab lootust, et noorematel põlvkondadel on tulevikus paremad võimalused enda 
päritolu uurida. Arhivaalide digitaliseerimine on esialgu veel poolik: paberkandjal olev kujutis 
muudetakse vaid pildina salvestatud digifotoks. Digifotodelt osatakse tänapäeval arvuti abil 
sõnu ja tekstilõike otsida ainult siis, kui tekst on kas trükitud, kirjutusmasinaga kirjutatud või 
väga korrapärase käekirjaga kirjutatud. Vanade käsikirjade lugemine nõuab ka inimeselt 
eriharidust ja see töö pole praegu veel arvutitele jõukohane. Loodan, et Tammannite noorem 
põlvkond enda päritolu vastu huvi tunneb ja esivanemate alustatud tööd edasi viib. Üks 
võimalus on kaasa aidata arhivaalide loetavaks konverteerimiseks vajaliku tarkvara 
arendamisele. 
Tammannid põlvnevad eesti soost talupoegadest. Euroopa aadlisuguvõsade ajaloo mõõtmisel 
on sajand lühike ja sageli teatakse ka tuhande aasta eest elanud esivanemaid. Talupoegade 
perekonnalood tuhmuvad aga aegade hämaruses juba mõnisada aastat tagasi vaadates. Nii ka 
Tammannite puhul. Eesti talupojad said perekonnanimed alles 19-ndal sajandil. Eesnimede 
valik oli kitsas: Jürid, Jaanid, Tõnised, Mihklid, Hansud, Toomad, …, üle kümne variandi on 
juba raske leida. Kihelkonna piirides elas terve hulk enam-vähem ühevanuseid Jüri poeg 
Tõniseid ja sageli ei õnnestu tõestada, kes on kelle järeltulija. Ühe ja sama isiku nime kirjutati 
kord nii ja kord teisiti. Üks näide on Paju Mihkli poeg Jaan (sünniaasta 1805), kelle nimi 
kirjutati hiljem Jahn ja veel hiljem Johann, ja kelle perekonnanime on kirjutatud Jerrmann, 
Jermann, Germann, Tamman ja Tammann. Perekonnanimeta isikute registreerimist alustati 
tavaliselt talu nimest, eesnime ette või järele kirjutati isa nimi ning sageli ka vanaisa nimi. 
Käesolevas dokumendis kirjutatakse nime järele täpsustajaks sünniaasta või eluaastate 
vahemik, seda ka perekonnanime olemasolu puhul. Nii on kohe näha, et Jaan Tammann 
(1832–1914) on teine, kui tema vanaisa Jaan Tammann (1776–1845). Kui sünniaasta pole 
täpselt teada, siis on viimased numbrid halli värvi kirjas, näiteks Hans (1739) arvatakse olevat 
sündinud aastavahemikus 1737...1741. Talu nime tunnusena kasutades ei tohi unustada, et 
ühes mõisas võis olla mitu ühe nimega talu. 1826. aasta hingeloenduse nimekirjades oli 
Sürgavere mõisas arvel kaks ja lähinaabruses Vastemõisas kolm Tamme-nimelist taluperet. 
19-ndal sajandil elanud Tammannitelt edasi antud pärimused on 1930-nda aasta paiku kirja 
pannud Tamme Jaan Tammanni (1832–1914) pojapoeg Aleksander Tammann (1911–1980), 
kelle hilisem eestistatud perekonnanimi on Tammet. Tema koostatud perekonnakroonikas3 
kirjeldatud 19-nda sajandi sündmused on Eesti rahvusarhiivist leitud dokumentidega reeglina 
heas kooskõlas. Varasemat pole õnnestunud dokumentaalselt kontrollida ning seda osa 
kroonikast peab käsitama kui perekonnapärimust. Siin on väidetud, et algselt kirjutati 
Tammannite perekonnanimi saksapäraselt nõrga D-ga ja see tulenes esiisade elukutsest 
veskitammide ehitajana. Öeldule ei ole aga leitud dokumentaalset tõestust. Autorile on teada 
üks konkreetne fakt, kus Tammanni järeltulija perekonnanimi on praegu Dammann ja ta 
seletab seda nii, et dokumendi vormistanud ametnik pani nime kirja kuulmise järgi nagu ta 
parajasti paremaks arvas. Tugeva t-ga Tammannite perekonnanime kirjutatakse kord 
Tammann ja kord Tamman. Aadu Musta koostatud onomastika andmebaasis4 ongi nime 
kokkuleppeliseks normaalkujuks võetud ühe n-tähega Tamman. Selles andmebaasis ei ole 
registreeritud ühtegi juhtumit, kus Eestis oleks algselt perekonnanimeks pandud Dammann. 
                                                 
3 Tammann A 1928 Minu perekonna kroonika* 
4 http://www.ra.ee/apps/onomastika/ 
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Statistikaameti andmetel5 on Eestis praegu Dammanni nime kandjaid üle kümne korra vähem, 
kui Tammanne. Arvatavasti on ekslik ka teine pärimuslik väide, et Tammannite veskiehitajast 
esiisa kutsuti Põhjasõja lõpul Taevere mõisa Navesti jõe äärsest Tamme talust Sürgavere 
mõisa vesiveskit ehitama või taastama. Teistel andmetel olid Taevere mõisa Tamme veski 
möldriteks aga Köslerite esivanemad ja Tammannite esiisad elasid juba enne Põhjasõda 
Sürgavere mõisas asuvas Tamme talus6. Talu asub kolme mõisa piiride lähedal. Talumaa oli 
mõisa omand, aeg-ajalt muudeti piire ning vahel ka kohanimesid. Nii võis talupoeg sattuda 
ühe mõisa hingekirjast teise ka siis, kui ta elas kogu aeg ühes ja samas kohas. 
Perekonnanimi Tammann Eestis 
1819-nda aasta talurahvaseadus muutis perekonnanime ka talupoegade jaoks seaduslikuks ja 
kohustuslikuks atribuudiks. Liivimaa hingeloendustel hakati talupoegade perekonnanimesid 
registreerima alates 1826-ndast aastast. Vahel juhtus, et ühe esiisa järglased said eksikombel 
erinevad perekonnanimed ja hiljem viga parandati. Ja nagu sissejuhatuses toodud näite puhul, 
võidi nii eesnime kui perekonnanime kirjapilti mitmeti varieerida. Põhja-Eestis pandi talu-
poegadele perekonnanimed veidi hiljem ja need on kirjas 1835. aastal koostatud perekonna-
nimede raamatutes. Onomastika andmebaasi andmetel registreeriti esmast perekonnanime 
Tammann või ainult kirjapildilt erinevat samaväärset nime kaheksas kihelkonnas7: 
Algne nimekuju Kubermang Maakond Kihelkond Mõis 
Tammann Eestimaa Harju Jüri Rae 
Taman Eestimaa Lääne Kullamaa Teenuse 
Tammann Eestimaa Lääne Märjamaa Vana-Märjamaa 
Tammann Eestimaa Harju Risti Vihterpalu 
Tammann Liivimaa Pärnu Saarde Jäärja 
Tammann Liivimaa Pärnu Saarde Kilingi 
Tammann Liivimaa Pärnu Tori Tori 
Tamman Liivimaa Viljandi Suure-Jaani Sürgavere 
Tammann Liivimaa Viljandi Suure-Jaani Taevere 
Tammann Liivimaa Viljandi Helme Lõve 
Tammann Liivimaa Viljandi Suure-Jaani Vastemõisa 
Pärimuse kohaselt olevat perekonnanimi Tammann pandud ainult kindlalt teada olevatele 
lähisugulastele. Küllap see ühe mõisa ja enamasti ka kihelkonna piirides nii oligi. Käesolevas 
kirjutises vaadeldakse ainult Sürgavere mõisas perekonnanime saanud Tammanne ja nende 
järeltulijaid, kes peaks üsnagi usaldusväärselt pärinema ühisest esiisast. Arvata võib, et 
perekonnanimede panemine oli teatud määral koordineeritud ka naabermõisate ja 
naaberkihelkondade vahel nagu nendeks on Viljandi praostkonna Suure-Jaani kihelkond ja 
Pärnu praostkonna Tori kihelkond. Sürgavere mõisniku ja Suure-Jaani pastori tihedat 
suhtlemist teise kubermangu kuuluva Vihterpalu mõisniku ja Risti pastoriga on aga raske 
eeldada. Tamme on tavaline talunimi ja perekonnanimi tuletati sageli talu nimest. 
Tammannite suguvõsa praegu elavate liikmete leidmist häirib 1930-ndate aastate keskel aset 
leidnud eestistamiskampaania. Tammeti nime valisid vähesed Tammannid. Onomastika 
andmebaas8 näitab, et teised endised Tammannid said uuteks perekonnanimedeks Aasandi, 
Kallasmäe, Kullaste, Luga, Lõvi, Purik, Rajamets, Salla, Taaramäe, Taime, Taimra, Tali, 
Talve, Talvet, Talviste, Tamjärv, Tammaru, Tamme, Tammearu, Tammela, Tammelaan, 
Tammeleht, Tammelohu, Tammemaa, Tammemäe, Tammerand, Tammeste, Tammiku, 
Tammist, Tammisto, Tammjärv, Tammoja, Tammpuu, Tammsaar, Tammsalu, Tamra, Tamre, 
Tamsalu, Tarmula, Tirmaste, Tomera, Udumäe, Uustamm, Vaiksaar või Õis. Kõige levinum 
                                                 
5 http://www.stat.ee/public/apps/nimed/pere 
6 Tamme talu ja selle ajalugu kirjeldatakse eraldi dokumendis Tamme_talu_lugu*. 
7 http://www.ra.ee/apps/onomastika/index.php/et/nimepanek/nimepanekPtl 
8 http://www.ra.ee/apps/onomastika/index.php/et/nimemuutused/nimemuutusedPtl 
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uus perekonnanimi oli Tamme. Samal ajal aga muutsid oma perekonnanime Tammetiks 
mitmed inimesed, kelle perekonnanimi oli enne eestistamist Dannberg, Dreifelden, Grüntamm, 
Kernmann, Peterson, Romberg-Koppelson, Serpov, Stamm, Tamberg, Tampärk, Teilemann, 
Tireson, Tomberg, Vacker, Vakker, Veide või Viermann. 
Kaheksa põlvkonda kahes harus 
Isa-poeg järgnevus Tammannite suguvõsa kaheksa põlvkonna kahes paralleelharus on esitatud 
allpool tabelina. Mitme eesnime korral on tarvitatavaim variant kirjutatud kursiivis. 
Hans 1739–1787 
Sürgavere mõisa Paju talu koduväi 
1 
Tõnis 1747–1818 
Sürgavere mõisa Tamme talu sulane 
Hansul ja Tõnisel ei olnud perekonnanime, selle said alles nende lapsed 
Mihkel Jerrmann 1773–1845 
Paju talu pops ja hiljem peremees 
2 
Jaan Tammann 1776–1845 
Tamme talu pops 
Jaan Jerrmann (hiljem Johann Tammann) 
1805–1871 
Sangaste mõisa valitseja 
3 
Jüri Tammann 1804–1887 
Tamme talu peremees ja 
vennastekoguduse ettelugeja 
Ühine perekonnanimi Tammann on kasutusel pärast seda, kui Paju Jaan (1805) ja  
Tamme Jüri (1804) teenisid koos Sürgavere mõisas "hofsjunge" ametikohtadel 
Heinrich Michael Engelhard Tammann 
1833–1864 
arst Jamburgis ja professor Valgevenes 
 
4 
Jaan Tammann 1832–1914 
Tamme talu peremees 
Gustav Heinrich Johann Apollon 
Tammann 1861–1938 
Göttingeni Ülikooli füüsikalise keemia 
professor ja instituudi juhataja 
5 
Jüri Tammann 1866–1934 
kooliõpetaja ja juhataja maakoolides 
ning hiljem kooliõpetaja Tallinnas 
Heinrich Johann Gustav Linus Alexander 
Tammann 1894–1946, 
lennundusmeditsiini professor ja 
Saksa Õhujõudude Reservi peaarst 
6 
Feliks Tammet 1903–1995 
(kuni 1935 Tammann) 
kooliõpetaja ja direktor maakoolides 
ning kooliõpetaja Tallinnas 
Gustav Alfred Andreas Tammann 1932 




Hannes Tammet 1937 
füüsikaprofessor Tallinnas ja Tartus 
Heinrich Thomas Tilmann Johann Peter 
Paul Gustav Alfred Christian Mathias 
Cepheus Tammann 1970 
arvutitarkvara arendaja USA-s 
 
8 
Tanel Tammet 1965 
tarkvarateaduse professor Tallinnas 
Suguvõsa tuntuim liige füüsikalise keemia professor Gustav Tammann (1861) kuulub 
viiendasse põlvkonda. Valime selle põlvkonna tabeli nimipõlvkonnaks ja nimetame kaht 
veergu Gustav Tammanni ja Jüri Tammanni harudeks. Gustav ja Jüri elasid ühel ajal: Jüri 
sündis viis aastat hiljem ja suri neli aastat varem kui Gustav. 
Tabel on koostatud nimipõlvkonnast üles liikudes pojalt isale. Esimeses reas on Paju Hans 
(1739) ja Tamme Tõnis (1747). Hansu isa pole teada ja sellepärast ei ole tabelis varasemaid 
põlvkondi. Neid kirjeldatakse eraldi käesoleva dokumendi lõpuosas olevas lisas 1. 
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Nimipõlvkonnast allapoole liikudes on kahe paralleelharu tabelisse isa järele valitud alati 
tema esimene poeg. Eespool nimipõlvkonda see reegel ei kehti. 
Suguvõsa ei piirdu muidugi kahe haruga. Kui vanematel oleks alati kaks last, siis oleks neil 
pärast seitset vahetust 27 = 128 järeltulijat. Tammannitel oli lapsi tavaliselt rohkem, näiteks 
Tamme Jaanil (1832) oli 15 last. Suguvõsa teisi harusid me käesolevas kirjutises aga ei vaata. 
Täiendavat teavet Tammannite suguvõsa kohta võib leida Mare Väli koostatud perekonna-
tabelitest9 ja GENI andmebaasist10. 
       
Gustav Tammann (1861–1938)                            Jüri Tammann (1866–1934) 
Teine ja kolmas põlvkond on dokumentides registreeritud erinevate perekonnanimedega 
"Jerrmann" ja "Tammann". Kahe haru sidumise ülesande lahendasid 03.08.1804. a. sündinud 
Tamme Jüri ja 24.05.1805. a. sündinud Paju Jaan. Tõenäoliselt käisid nad lastena koos Paju 
koolis, mis oli asutatud juba 1735-ndal aastal11. 1826. aasta revisjonilehte on mõlemad sisse 
kantud kui Sürgavere mõisa teenijad ühesuguse ametinimetusega hofsjunge12. 
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Arvata võib, et Jaan ja Jüri teadsid enda esivanematest nii mõndagi, mida kirja ei pandud, ja 
teadsid ka reeglit, mille kohaselt ühe mõisa piirides ühise esiisa meesliini järeltulijatel peaks 
olema üks ja sama perekonnanimi. Jaan hakkas edaspidi algse perekonnanime Jerrmann 
asemel enda perekonnanimeks kirjutama Tammann. Perekonnanime muutmise konkreetsed 
ajendid ja põhjused on jäänud seni lahendamata küsimuseks. 
Lisas 1 toodud Tammannite vanemate põlvkondade sugulusdiagramm näitab, et Tamme Jüri 
(1804) vanaisa Tõnis (1847) ja Paju Jaani (1805) vanaema Kadri (1747) olid ühise esiisa 
Tamme Hantsu (1645) lapselapselapsed. Veresugulus läbi naisliini tähendab, et Hants (1645) 
võiks olla Jüri ja Jaani ühise meesliini esiisa ainult sugulasabielu esinemise korral. Kõrgaadli 
puhul tavalised sugulasabielud olid tollal talupoegadele rangelt keelatud ja kui midagi oligi 
valesti, siis ei jäetud sellest kirikuraamatutesse jälgi. Jälgi ei jäetud ka abieluväliste suhete 
kohta, mis pakub võimalusi suvaliste hüpoteesidega spekuleerimiseks. Üks näide: Me 
oleme >99% kindlad, et Paju Mihkli naine Mari (1778) oli Jaani (1805) bioloogiline ema. 
Mari laulatati Mihkliga 18-aastaselt ja ta sünnitas enda esimese lapse Tõnise 20-aastasena. 
Taluperedes sündis tavaliselt üks laps iga kahe-kolme aasta kohta. Mari teine laps Jaan aga 
sündis alles seitse aastat pärast esimest. Usutavasti oli tema bioloogiliseks isaks Paju 
Mihkel, >99% usaldusväärsust siin aga pakkuda ei julgeks. 
Mida Jüri ja Jaan teadsid ja omavahel rääkisid, ei saa me vist kunagi teada. 
Gustav Tammanni haru 
Osa Gustav Tammanni (1861) perekonnadokumentidest on hoiul tema Šveitsis elava pojapoja 
astronoomiaprofessor Gustav Andreas Tammanni13 (1932) käes. G. A. Tammann (1932) on 
alates 1974-ndast aastast korduvalt Eestit külastades uurinud ka Eesti Rahvusarhiivis 
hoitavaid dokumente. Gustav Tammanni (1861) elu ja teadustööga esmatutvumiseks 
sobivateks ja veebis kättesaadavateks allikaks on G. A. Tammanni kirjutatud entsüklopeedia-
artikkel14, Sirje Põllumäe diplomitöö15 ja Göttingeni Ülikooli keemiamuuseumi ajakirja 
Gustav Tammannile pühendatud erinumber16. Viimases avaldatud ülevaate professor Gustav 
Tammanni päritolust ja tööst on kirjutanud Tartu Ülikooli elektrokeemia professor ja 
teadusloolane Uno Palm17, kes kasutas Sirje Põllumäe poolt Eesti Riigiarhiivist leitud 
andmeid. G. A. Tammanni kirjutatud saksakeelne ülevaade Gustav Tammanni haru 
genealoogiast18 on lisatud eraldi failina. 
Paju talu sulane Hans (1739–1787) ja tema poeg Mihkel (1773–1845) 
Sirje Põllumäe ja Uno Palmi ülevaadetes viidatud arhivaalide kontrollimine kinnitas nende 
poolt avaldatud andmete usaldusväärsust. Kõige kaugem Palmi poolt viidatud esivanem on 
Suure-Jaani kihelkonna Sürgavere mõisa Paju talu koduväi Hans (1739–1787), kes seisuse 
poolest jäi sulaseks. Paju talu jääb Sürgavere mõisast 1,2 kilomeetrit põhja poole (vaata kaarti 
lk. 1). Põllumäe ja Palm lähtusid kõige vanemast kättesaadavast Sürgavere mõisa  
                                                 
13 https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Andreas_Tammann 
14 Tammann G. A. 2008 Biography of Gustav Tammann, 
    http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-2830904248.html 
15 Põllumäe 1973. Tartu Ülikooli keemiaprofessor Gustav Tammanni elu ja teadusliku tegevuse põhijooni, 
    http://hdl.handle.net/10062/55776 
16 Göttingen Museumsbrief 2004 Tammann 
    http://www.museum.chemie.uni-goettingen.de/musbrief/mb23.pdf 
17 https://et.wikipedia.org/wiki/Uno_Palm 
18 Tammann G. A. 2017 Abriss der Familie Tammann* 
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hingeloenduse protokollist ehk teise 
nimega revisjonilehest, mis on pärit aastast 
179519. Siin on kirjas 38 Paju Tõnise (1724) 
talu nr. 48 elanikku, nende hulgas enne 
revisjoni surnud sulane Hans. Vasakul on 
väljavõte nimetatud revisjonilehe koopiast. 
Neljas ning viimane veerg näitab vanust 
revisjoni aastal 1795 ja teine veerg vanust 
eelmise revisjoni aastal 1782. Kolmandas 
veerus on Hansu surma aasta. Hansu naise 
Kadri andmed jäävad esitatud väljavõtte 
serva taha, tema vanuseks revisjoni aastal 
on kirjutatud 47 ning tema sünniaasta on 
1747. Nende teine poeg Mihkel (revisjonilehtedel kirjutati Michel) oli revisjoniaastal 22-
aastane ja tema sünniaasta on 1773. 
Hansu päritolu kohta revisjonilehel andmeid ei ole ja ka ühestki teisest dokumendist pole 
õnnestunud leida tema isa nime. Nime täpsustajaks on kõikjal vaid "Paju Tõnise väimees". 
Hansu ja Kadri laulatuse sissekandes Suure-Jaani meetrikaraamatus 28.11.176620  
, 
nimetatakse teda Luguse (vanas kirjaviisis Lucusse) Jaani sulaseks. Luguse asus Sürgavere 
mõisa lõunaosas Pilustvere külas, mis kuulus Viljandi kihelkonda (kihelkondade piir on lk. 1 
kaardil näidatud kriipsjoonega). Mare Väli leidis, et Hans on enne abiellumist olnud sulaseks 
ka Kuiavere Tehvane talus. Tehvane Hansu sulase Hansu nime järel on 1757-1765 aastate 
personaalraamatusse21 hiljem lisatud märkus "Paio Tönnise koduvei". See on esimene kirjalik 
teade Paju Hansust. Hansu päritolu kohta aga ka siin andmeid ei ole. Otsimiseks pole 
pidepunkte. Sürgavere lähiümbruses ristiti igal aastal mitu Hansu-nimelist poeglast. Sobiva 
sünnikande otsimine Suure-Jaani meetrikaraamatust aastavahemikus 1733...1744 pole 
tulemusi andnud. Viljandi kirikuraamatud algavad aga alles aastast 1749.  
Ka Hansu sünniaasta pole teada. 1795-nda aasta revisjonilehe järgi oleks hinnang 1737. 
Aastatetaguseid sündmusi registreeriti mälu järgi vahel üsnagi ebatäpselt, millest annab 
tunnistust nulli ja viiega lõppevate vanuste kõrgendatud sagedus. Hans suri 24.01.1787. ja 
tema matuse sissekanne Suure-Jaani kiriku meetrikaraamatus22  
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on tehtud kaheksa aastat enne revisjoni. Hansu vanus on siit halvasti loetav. Kui see on 46, 
siis peaks Hans olema sündinud aastal 1741 või 1740. Vanused on mõlemas dokumendis 
omal ajal mälu järgi kirja pandud ja ükski eelnimetatud arv ei pruugi olla õige. Tõenäoliselt 
on Hans sündinud ajavahemikus 1736–1741. Sellepärast on käesolevas Hansu sünniaasta 
kohale kirjutatud 1739, kus määramatust rõhutab viimaste numbrite hall värv. 
1811. a. hingerevisjoni lehel23 ei ole 1787. a. surnud Hans enam Paju talu hingekirjas, siit 
leiab aga endiselt tema poja Mihkli (1773), kes siis on juba peremees ja kellel on nüüd ka 
kuueaastane poeg Jaan (1805). Hansu naine Kadri oli vanaperemees Tõnise tütar. Tõnisel 
polnud poegi, mis seletab Hansu poja Mihkli peremehe kohale tõusmist pärast Tõnise surma 
aastal 1798. Hans ise oli surnud juba 11 aastat varem kui Tõnis. 
Paju Hansu päritolu jääb Tammannite genealoogias üheks lahenduseta põhiküsimuseks. 
 
Paju talu 1880. aastal ehitatud elamu. Tõnise ja Hansu aegadest on siin alles  
ainult vana tamm (Talu omanikult Tiiu Silmalt saadud foto aastast 2017). 
Perekonnanimesid hakati registreerima alates 1826. aasta revisjonist. Perenumbreid muudeti 
ja Paju talupere uus number on 5324. Järgnevas väljavõttes 1826. aasta revisjonilehest on 
kirjas peremees Mihkel (1773) ja tema viis poega, perekonnanimeks on nad saanud Jerrmann 
(topelt-nn kirjutamise asemel pandi tollal n-tähe kohale kriips).  
 
                                                 
23 http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1865.3.254%2F2:12 
24 http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1865.3.257%2F3:42 
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Jälevere Tammannitest pärit Hendrik Tammistolt saadud kontrollimata teate järgi võis Mihkli 
isa täielik eesnimi olla Hans Hermann, mis oleks siis üks hüpoteetiline võimalus seletada 
perekonnanime valikut. Mihkli jaoks on kõik olulised sündmused Suure-Jaani kiriku 
meetrikaraamatus kirjas. Sünd on registreeritud 07.11.177325, laulatus esimese naise Kääriku 
Mariga 03.12.179626, laulatus teise naise Raguni Jüri tütre Evaga 20.01.181827 ja surm 
25.04.184528. Kui Mihkli poeg Jaan enda perekonnanime Tammanniks muutis, jäi Mihkli 
perekonnanimeks ka tema surma registreerimisel ikka Jerrmann. 
Pärast Mihklit elasid Pajul Abramid (eestistatult Aarma). 1870. aastal ostis Paju talu mõisnik 
Wilhelm von Wahlilt päriseks Hendrik Sabas. Linakasvatusega jõukaks saanud mulk jõudis 
maksta 8300 rublast hinda, hakkas ka Sürgaveres lina kasvatama ja suutis juba kolme aastaga 
kõik võlad tasuda. Hendrik Sabase järeltulijatele kuulub Paju talu ka täna. 
Jaan/Johann (1805–1871) ja Heinrich Tammann (1833–1864) 
Paju Mihkli ja Mari teine poeg Jaan sündis 24.05.1805. a. ning ristiti 28.05.1805. a29. 
Vaderiteks olid Kääriku Jaan, Paksu Mart ja Kääriku Anu (Mari oli pärit Kääriku talust). Paju 
talu oli tuntud edumeelsuse poolest. On teada, et esimene kool Sürgavere talupoegade laste 
jaoks avati 1735. aastal Paju talu saunas. Jaan oli püüdlik noormees. Eespool on juba 
nimetatud, et ta oli 1826. aastal Sürgavere mõisas teenija (hofsjunge). Saksa keel suus ja 
mõisa elulaad silme ees soovis ta jõuda talumeheseisusest kaugemale. Jaani edasise elukäigu 
kajastamine revisjonilehtedel näitab, kuidas dokumentide heauskne tõlgendamine võib juhtida 
eksiteele. Allpool on katkend Sürgavere mõisa 1850-nda aasta revisjonilehest 
 
Kolmandas veerus on vanused 1834-ndal aastal. Jaani ja tema eelmise revisjoni ajal 
üheaastase poja Heinrichi kirjed on varustatud märkusega, et nad on kolinud 1837. a. 
Sangaste mõisa. Sangaste 1850-nda aasta revisjonilehe meeste poolel on sissekanne 
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Sama revisjonilehe naiste poolel on Johanni naise ja tütre nimed ning vanused: 
 
Sangaste mõisa 1858. aasta revisjonilehel on Johann kirjas samade andmetega, kuid siin on 
tema positsioon 660-leheküljelises nimestikus esimene. Eesnime teisenemine algsest Jaanist 
Jahniks ja lõpuks Johanniks ning perekonnanime kirjutamine Jerrmanni asemel Germann 
näitab tavalist kadakasaksastumise protsessi. Uue perekonnanime Tammann valimise asja-
olusid ja Jüri Tammanni (1804) osa selles on kommenteeritud eespool, vaata lk. 6. 
Revisjonilehtede järgi võib jääda mulje, et Jaan võttis naise veel Sürgavere mõisas elades ja 
seal sündis ka poeg Heinrich, kogu pere kolis aga 1837. aastal Sürgavere mõisast otse 
Sangastesse. Heinrich oli siis nelja aastane. Siit võib tuletada Wilhelmine sünniaastaks 1812. 
Sürgaveres elades oleks Jaan ootuspäraselt võtnud naise kas samast mõisast või mõnest 
naabermõisast. Sürgavere ja Taevere 1826. a. revisjonilehtedel pole ühtki sobivat Wilhelmine-
sarnase nimega elanikku. Vastemõisa 1826. a. revisjonilehel30 on siiski üks Wilhelmine: 
talupojaseisusest mõisakärneri tütar Wilhelmine Mein, kelle revisjonivanuse järgi hinnatud 
sünniaastaks tuleb 1818. 1834. aasta revisjonilehel31 on Wilhelmine vanuseks näidatud 16. 
Vastemõisa Wilhelmine oli 1833-ndal aastal sündinud Heinrichi emaks ilmselt liiga noor.  
Hoopis teine lugu avaneb Gustav Tammanni (1861) pojapoja G. A. Tammanni (1932) 
valduses olevates dokumentides. Nendest leitud teabe võttis G. A. Tammann kokku 
perekonnaloos32, mis on käesolevale kirjatükile eraldi failina lisatud. Siin kirjeldatakse 
sündmusi järgmiselt. Aastal 1832 ehk juba viis aastat enne revisjonilehtedes nimetatud 
kolimisaastat võttis Liivimaa kubermanguvalitsuse nõunik krahv Christopher Magalwy de 
Calry Jaani enda teenriks. Riias elades hakkaski Jaan oma nime kirjutama saksapäraselt 
Johann Tammann. Siin abiellus ta Sangastest pärit teenijatüdruku Wilhelminega, kelle isa oli 
Gustav Andrease andmetel Sangaste mõisa kokk Gustav Meiß. Riias elavad Lutheri usku 
eestlased olid tollal Jakobi kiriku koguduse liikmed. Noorpaar laulatati 07.08.1832. aastal 
Jakobi kirikus. Riias sündis ja ristiti ka Johanni poeg Heinrich, kes pole vist kunagi 
Sürgaveres viibinud. Dokumentaalset kinnitust Johanni Riia perioodi kohta on vähe. Suure-
Jaani kiriku 1824–1851. a. personaalraamatu33 lk. 65 ja 66 on kaks seletamata kommentaari, 
millest üks vihjab algse perekonnanime alasele vaidlusele ja teine Jaani seosele Riiaga: 
                       
                                                 
30 http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1865.3.257%2F5:8 
31 http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1865.3.258%2F3:120 
32 Tammann G. A. 2017 Abriss der Familie Tammann* 
33 http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1287.3.13 
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Riia Jakobi kiriku meetrikaraamatutest pole õnnestunud Tammanni ega ka Jerrmanni nime 
leida. G. A. Tammanni perekonnalugu tugineb ainsale avalikest arhiividest leitud 
dokumentaalsele allikale, milleks on Sangaste kiriku personaalraamat34. Siin on sissekanne: 
 
See sissekanne on tehtud kunagi hiljem, millal nimelt, pole teada. 
 
Maja Riias Bruninieku iela (endine Ritterstrasse) 82. Google tänavavaade. 
G. A. Tammanni andmetel kolis Johann Tammann koos perekonnaga 1835-ndal aastal Riiast 
kindralfeldmarssal Friedrich Wilhelm Rembert von Bergile35 kuuluvasse Sangaste mõisa, kus 
                                                 
34 http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1298.1.193:18 
35 https://et.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Rembert_von_Berg 
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Johann sai esialgu mõisa kärneriks, 1837. a. kokaks ja 1839. või 1840. a. mõisavalitsejaks. 
Sellest ametist 1868-ndal aastal pensionile minnes autasustati teda Friedrich von Bergi 
ettepanekul Vene tsaari püha Vladimiri 4-nda järgu ordeniga36. Vanaduses elas Johann Riias 
majaomanikuna aadressil Ritterstrasse 82. Hilise Riia perioodi kohta võib leida teavet 
Wilhelmine kirjadest Sangaste krahv Bergile ja krahvinna Charlotte von Bergile37. Mõned 
olulisemad kirjad on eesti keelde tõlkinud Sirje Põllumäe. Katkendeid nendest kirjadest võib 
lugeda tema diplomitööst. Kirjavahetust kommenteerides märkis Põllumäe, et Wilhelmine 
"oli õppinud teatud määral saksa keelt ja omandanud mõningase, suhteliselt vigaderohke 
kirjutamisoskuse selles keeles". Wilhelmine tegi krahvinna jaoks ka Riias elades kudumistöid 
ja tema kirjade eriliselt alandlik stiil annab tunnistust pärinemisest madalamast seisusest. 
 
Johann ja Wilhelmine Tammann (koopia G. A. Tammanni perekonnaloost). 
Johann Tammann suri veetõppe 14.01.1871. ja tema matusetalitus toimus Riias püha Gertrudi 
kirikus. Riia ajalehe matuseteadete rubriigis38 on kirje:  
Professor Gustav Tammanni etnilise päritolu määramisel on võtmeisikuks Johanni ja 
Wilhelmine poeg Heinrich Michael Engelhard. Heinrichi perekonnanimeks on kõikjal 
kirjutatud ainult Tammann. GENI andmebaasis on Heinrichi jaoks näidatud ainult eluaastad ja 
vanemate nimed. Tema sünd on registreeritud eeltoodud katkendis Sangaste kiriku personaal-
raamatust. Uno Palm väitis, et Johanni ja Wilhelmine laulatas 1832. aastal Riias Jakobi 
kirikus pastor Otto August von Jannau, kes olevat hiljem ristinud samas ka Heinrichi. See ei 
saa tõsi olla, sest O. A. Jannau39 ordineeriti pastoriks 1835-nda aasta novembris ja ta alustas 
tööd Riias alles 1835/1836 aastavahetusel. Küll aga võib olla tõsi, et Jannau kirjutas 1846-
ndal aastal välja Heinrichi ristimistunnistuse40. Heinrich oli siis juba 13-aastane. Viidatud 
arhiivisäilikutes ristimistunnistuse koopiat ei ole, on ainult üks rida dokumentide nimekirjas: 
 
                                                 
36 https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Saint_Vladimir 
37 EAA.1874.1.1564   &   EAA.1874.1.891 (digitaliseerimata arhivaalid) 
38 Rigasche Stadtblätter 28. Januar 1871, S. 44. 
39 https://et.wikipedia.org/wiki/Otto_August_von_Jannau 
40 EAA.402.2.24862 ja EAA.402.2.24863 
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Heinrichi kohta saab rohkem teada eespool nimetatud Uno Palmi artiklist, Sirje Põllumäe 
diplomitööst ja ka Ene-Lille Jaansoni artiklist41.  
Johanni majanduslik seis Sangastes lubas anda pojale hea hariduse. Heinrich lõpetas 1852. 
aastal Pärnu Gümnaasiumi ja astus samal aastal Tartu Ülikooli meditsiini õppima. 1859-ndal 
aastal sai ta aprobeeritud arsti diplomi. 
 
Heinrich ja Mathilde Tammann (koopia G. A. Tammanni perekonnaloost). 
Heinrich abiellus Tartus oma õpingukaaslase Johann Heinrich Robert Schünmanni õe 
Mathilde Robertine Friederike'ga (1834–1886). Mathilde isa oli Lübeckist pärit ja seal 
trükikunsti õppinud Johann Joachim Christian Schünmann, kes omandas trükikoja juhtimise 
kogemuse Riias ja kelle Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Johann Karl Simon Morgenstern 
kutsus 1813. aastal Tartusse ülikoolile uut trükikoda asutama (hiljem sai Schünmanni asutatud 
trükikoja omanikuks Tartus hästi tuntud Carl Gottlieb Mattiesen). Mathilde ema oli Võru 
linna revidendi tütar Justine Friedericke Dorothea von Schultz. Pärast ülikooli lõpetamist 
töötas Heinrich üks aasta Sangastes vähihaige Gustav von Bergi eraarstina, selle järel kreisi-
arstina Peterburi kubermangus Jamburgis (praegu Kingissepp) ja alates 1861. aastast 
linnaarstina Valgevenes Mogiljovi kubermangus Gorkis, kus ta valiti sealse põllumajandus-
instituudi praktilise meditsiini professoriks. Heinrichi ja Mathilde koduseks keeleks jäi saksa 
keel. Heinrich suri 1864. a. noore mehena tüüfusesse ja ei jõudnud vastu võtta professuuri 
Moskva Ülikoolis, kuhu teda G. A. Tammanni teate kohaselt oli kutsutud vahetult enne surma. 
Gustav Tammanni ema Mathilde oli nii isa kui ema poolt saksa verd ja vanaisa Johann 
Tammann pärines eesti talupoegadest. Selleks, et Gustavit eesti teadlaseks nimetada, peaks 
vanaema Wilhelmine olema puhastverd eestlane. Tõenäoliselt oligi, kuigi ranget tõestust pole 
seni õnnestunud leida. G. A. Tammanni teatel oli Wihelmine isa Sangaste mõisa kokk Gustav 
Meiß ja Wilhelminet hüüti Sangastes Mõisa-Miinaks. Sangaste sünnimeetrika järgi ristiti 
22.12.1810. a. Kustavi ja Triina tütar, kes sai nimeks Miina42: 
                                                 
41 Jaanson E.L. 2010 Johann Christian Schünmanni trükikoda Tartus 1814-1840: tegevuskäik ja trükitoodang. 
Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2006-2009. http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/download/15/13 
42 http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1298.2.6:99?119,672,828,95,0 
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Nii nagu Jaanist sai Johann, võis ka Miina võtta endale hiljem ise saksapärasemaks nimeks 
Wilhelmina. Miina vanemateks sobiv noorpaar43 oli laulatatud 27. 12. 1809: 
 
Võib arvata, et Pauske Kusta ja Käärike Triina olid eesti talupojasoost ja Mõisa-Miina 
puhastverd eestlane. Pauske Kusta edasisine saatus on teadmata. 1826. aastal peaks Kusta, 
Triina ja Miina olema Sangaste mõisa revisjonilehele kantud juba perekonnanimega ja G. A. 
Tammanni teate ning Sangaste kiriku personaalraamatu44 järgi peaks see olema Meiss ehk 
Meiß. Sangaste mõisa 1826-nda aasta revisjonilehest45 võib leida aga ainult kaks Meißi: 
 
Esimene neist ongi Gustav. Paraku ei ole see Gustav kohalikku päritolu, vaid on tulnud 
Sangastesse Gulbene lähedalt Lätimaalt Kortenhofi ehk läti nimega Belava mõisast, mis 
kuulus Bergidele juba enne Sangaste mõisa ostmist. 
Alternatiivne Wilhelmine võiks olla 09.07.1809 sündinud Keldri Kusta ja Anne tütar, kellele 
kohe ristimisel pandi nimeks Wilhelmina46. 
 
Keldri Kusta oli arvatavasti teeninud varem Sangaste lähedal asuvas ja samuti Bergidele 
kuuluvas väikeses Keeni mõisas toapoisi ametis. Sangaste kiriku meetrikraamatus on 
sissekanne, mille kohaselt Kustav ja Ann olid laulatatud juba 17.01.180047: 
 
Ka selle alternatiivi korral oleks Wilhelmine ilmselt eesti verd. Kolmanda Wilhelminena oli 
eespool nimetatud Wastemõisa kärneri tütar Wilhelmine Mein, kes oli samuti eesti päritolu. 
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Intrigeerivaks tähelepanekuks on perekonnanimede Meiß ehk Meiss ja Mein kirjavigade 
tasemel segiajamist võimaldav sarnasus. 
Gustav Tammanni etnilise päritolu määramisel ei tohi unustada üht Balti aadli hulgas levinud 
kuulujuttu. Sangaste mõisa personaalraamatusse kantud andmete järgi sündis Gustavi isa 
Heinrich kuus kuud pärast Johanni ja Wilhelmine laulatust. Siit oletus, et tegemist on tollel 
ajal tüüpilise looga, kus teenijatüdruk sai mõisahärrast käima peale ja viimane lahendas 
piinliku loo niiviisi, et otsis ühe tubli ja eduhuvilise talupoisi ning tegi talle ettepaneku, 
millest oli raske ära öelda. Niiviisi olevat seletatav Johanni erakordne karjäär ja Bergide 
toetus nii Heinrichile kui Gustav Tammannile nende õpinguaastatel. G. A. Tammanni teatel 
olevat Bergide järeltulijad seda kuulujuttu aktsepteerinud ja kutsunud Gustav Andreast kui 
sugulast enda perekonna kokkutulekutele. Selguse saamiseks tegi G. A. Tammann koos ühe 
Bergide ametliku meesliini esindajaga DNA testi, mille tulemus olevat välistanud meesliini 
veresuguluse. Kui viimane teade on õige, siis oli professor Gustav Tammann 50% saksa ja 
50% eesti verd. Eesti päritolu isaliinis annaks siis õiguse nimetada teda eesti teadlaseks. 
Johann Tammanni perekonnaloos jääb aga palju teadmatuks. Tegelikest sündmustest palju 
aastaid hiljem tehtud sissekandeid Sangaste kiriku personaalraamatus ei saa lugeda 100% 
usaldusväärseteks. Arusaamatuks jääb ka asjaolu, et Heinrichi sai ristimistunnistuse alles 13-
aastaselt. Tammannite ja Bergide suhted olid mitmeti iseäralikud ja vajaks põhjalikumat 
uurimist. Sissejuhatavaks lugemiseks võib soovitada G. A. Tammanni esseed Leopoldina 
Bergi48 eluloost, milles on palju juttu ka Tammannitest. 
Selgitamata on ka põhjus, miks revisjonilehed näitavad, nagu Jaan/Johann Jerrmann ehk 
Tammann oleks kolinud 1837-ndal aastal Sürgaverest otse Sangastesse. Võib spekuleerida, et 
revisjonilehed ehk ei kajastagi talupoegade tegelikke elukohti, vaid nende pärisorjuslikku 
kuuluvust. Siis tähendaks 1837 aastat, mil Sürgavere mõisnik Tschoglokoff andis 
omandiõiguse üle krahv Bergile, olgugi et pärisorjus oli Liivimaa kubermangus kaotatud juba 
aastal 1819. 
Johann ja Wilhelmine Tammannil oli neli last, kõigi nelja sünniajad on kirjas eespool toodud 
katkendis Sangaste kiriku personaalraamatust. Sangaste, Suure-Jaani ja Riia kirikute 
meetrikaraamatutes pole Heinrichi sünd registreeritud. Kolme järgmise lapse sünd ja ristimine 
on sisse kantud Sangaste kiriku meetrikaraamatusse: Wilhelmine Marie Leopoldine Elise49 
sündis 03.06.1835. a., Friedrich Gustav Leopold50 14.03.1837. a. ja Rembert Johann 
Gotthard51 06.04.1845. a., mis on kaks päeva pärast "rukkikrahvi" Friedrich Georg Magnus 
von Bergi samas kirikuraamatus registreeritud sündi. Kõik sissekanded Sangaste 
kirikuraamatus on saksa pihtkonna lehtedel. 1837. aastal on Johanni ametiks kirjutatud kärner. 
Ema nimi on kirjutatud e-lõpuga Wilhelmine ja neiupõlvenime kohale on kirjutatud Meiß. 
Tammannite lastest oli erilise saatusega tütar Leopoldine, keda kutsuti hüüdnimega Poldie. 
1838. aastal külastas Sangastet Soome kindralkuberneri ja Poola viitsekuninga 
kindralfeldmarssal Friedrich von Bergi itaallannast abikaasa Leopoldina (sündidud 1786 kui 
                                                 
48 Tammann G. A. 2005 Leopoldina Gräfin v Berg*, Nachrichtenblatt der Baltischen Ritterschaften 47, S. 35–39 
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Donna Cicogna Mozzoni dei Conti di Terdobbiate). Krahvinnal oli siis aastaid üle viiekümne, 
kuid ammune unistus enda tütrest polnud täitunud. Väike Poldie hakkas talle meeldima ja 
Leopoldina sai Wilhelminelt ja Johannilt nõusoleku Poldie lapsendamiseks. Kõigepealt viidi 
väike tüdruk Peterburi, kus ta katoliku usku ümber ristiti. Kuni abiellumiseni kasutas ta 
tavaliselt perekonnanime Berg52. Poola Suure Seimi genealoogias53 on tema perekonnanimeks 
kirjutatud siiski Tamman. Poldie kasvas kõrgaadli lapsena kuningalossides ja abiellus hiljem 
Vene armee kindralmajori Ignacy Lachnickiga (1826–1889), keda ei tohi segi ajada tuntud 
Poola kirjaniku polkovnik Ignacy Lachnickiga (1755). Poldie oli krahvinna Leopoldina Bergi 
alatine saatja ja krahvinna jaoks eriti oluline siis, kui viimane vanaduses pimedaks jäi. Gustav 
Andreas Tammann kirjutas Donna Cicogna Mozzoni elust eelmisel leheküljel nimetatud 
köitva jutustuse, teatas aga hiljem ise, et jutustuse 2005. aastal publitseeritud versioon 
sisaldab mõningaid faktivigu. Poldie suri Varssavis 11.02.1889. Kaugel ja kõrgaadli hulgas 
elades jäid tema sidemed sünnimaaga ja ema Wilhelminega nõrgaks. Kirjavahetusest on teada, 
et ühel juhul saatis Poldie vaesusesse jäänud ema Wilhelminele toetuseks 200 rubla, mille 
väärtus praeguses rahas oleks üle 5000 euro. 
Gustav Heinrich Johann Apollon Tammann (1861–1938) 
Heinrichi ja Mathilde poja Gustavi elust ja tööst on kirjutatud palju ja see lubab järgnevas 
piirduda väga lühikese kokkuvõttega. Gustav Heinrich Johann Apollon sündis 28.05.1861. a. 
Jamburgis (praegu Kingissepp). Perekond kolis juba samal aastal Valgevenemaale, kus nad 
said elada vaid kolm aastat. Pärast isa Heinrichi varast surma 1864. aastal kolis ema Mathilde 
Valgevenest koos kolme väikese lapse, Gustavi vanaema ja kolme tädiga Tartusse, kus ta 
õmblejatööga teenis leiba endale ja perele.  
 
Sissekanne Tartu 1867. a. rahvaloenduse protokollis54 
Gustav elas Tartus ligi nelikümmend aastat, sellest esimese poole majanduslikus kitsikuses. 
Riias elava vanaisa Johann Tammanni varanduse raiskas ära tema alkoholilembene ja laia 
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elustiiliga noorem poeg Rembert. Mathilde trükkalist isa Johann Schünmann oli surnud juba 
1840. aastal ja temast jäi Gustavi vanaemale ning hiljem emale päranduseks maja aadressiga 
Holmi 9, mida Tartus tunti Van der Belleni majana. Samas majas oli professor Arzt 1802. 
aastal asutanud ülikooli esimese keemialaboratooriumi55, mille iga jäi aga lühikeseks, sest 
professor Arzt uppus samal aastal Emajões. Siin elas koolipoisi ja üliõpilasena kuni 1879. 
aastani ka Gustav. Mathilde sai maja päranduseks koos võlgadega ja oli sunnitud selle 
võlgade katteks ära müüma. Saadud rahast jätkus pärast võlgade tasumist väikese pesumaja 
ostmiseks. Nüüd pidi üliõpilane Gustav õhtuti pesumaja klientide linu viima ja tooma. 
Vastumeelsest tööst vabanes ta siis, kui leidis lisateenistuse Tartu Reaalkoolis tunde andes. 
Van der Belleni maja hävis koos teiste Holmi tänava majadega 1941. aastal sõjatules. 
Majandusliku võimaluse hariduse saamiseks andis Gustavile Sangaste krahvide toetus. 
Gustavi vanaisa Johann oli Sangaste mõisnikke mõisavalitsejana teeninud ja isa Heinrich oli 
olnud vähihaige Gustav Gotthard Carl von Bergi (1796-1861) eraarstiks. Gustav Bergi 
"rukkikrahvina" tuntud poeg Friedrich Georg Magnus von Berg56 (1845–1938) ei olnud 
Tammannite perekonda päriselt unustanud ning vastas Gustav Tammanni ema Mathilde 
ahastavatele palvekirjadele tagasihoidlike rahasaadetistega. See andis Gustavile võimaluse 
lõpetada 1879. aastal gümnaasium ja astuda siis kohe õppima Tartu Ülikooli füüsika-
matemaatikateaduskonda. Rahanappuse tõttu taotles ta ülikoolile esitamiseks vaesustunnistusi 
ja andis õpingute kõrval tunde kahes koolis. Üliõpilasena oli üks tema sõpradest Eesti 
kultuuriloost tuntud Sikana Jaan Tammanni57 poeg Alexander August (1862), kelle pojapoeg 
Aldo Tammsaar (1951) on tuntud kui endine viievõistleja ja kaskadöör ning hilisem ärimees. 
1882. aastal sai Gustav Tammann Tartu ülikoolist keemiku diplomi ja professor Karl 
Schmidt58 võttis ta Wihelm Ostwaldi lahkumisel vabanenud ametikohale laborandiks. 
Laborandi palk ei olnud suur ja Gustav saatis pärast ema surma jätkuvalt krahv Bergile 
abipalveid. 1887. a. sai ta erakorraliseks dotsendiks, mis andis võimaluse tõsisemaks 
uurimistööks ning reisideks Saksamaa ja Peterburi teaduskeskustesse. 1889. a. töötas Gustav 
lühemat aega Saksamaal Helmholtz'i instituudis ja Ostwaldi juures Leipzigis. Seal kohtus ta 
ka Arrheniuse ja Nernstiga, kellega ta hiljem tihedalt suhtles. 1889. a. valiti Gustav Tammann 
Tartu Ülikooli korraliseks dotsendiks ja järgmisel aastal kaitses ta 29 aasta vanusena 
doktorikraadi teemal Ueber die Metamerie der Metaphosphate59. 
Juba 1890. aastal kutsuti Gustav Tammannit professoriks Saksamaale Giesseni Ülikooli, kuid 
ta eelistas jääda Tartusse dotsendi kohale. 1891. a. abiellus Gustav Anna Mitscherling'iga, kes 
oli Saksamaalt pärit Peteburi ärimehe Linus Mitscherling'i tütar. Abielupaaril oli kolm last, 
kaks neist sündisid Tartus ja kolmas Saksamaal. 1892. a. sai Tammann Tartus erakorraliseks 
ja 1894. a. korraliseks professoriks. Edu aluseks oli tugev baas füüsikas ning teooria, 
eksperimendi ja aparaadiehituse võrdväärne valdamine. Tammann mõistis, et eksperimentaal-
teadustes on võimalik oluliselt uusi tulemusi saada vaid varemtuntust parema aparatuuri abil, 
mida pole võimalik osta ja mida peab sellepärast ise konstrueerima ning oma töökodades 
                                                 
55 Ilomets, T. ja Kudu, E. 1977. Tartu ülikooli keemiakabinet ja laboratoorium 19. sajandi algusaastail. 
   Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 5. Vaata ka T. Ilometsa artiklit lk. 3–10 kogumikus: 
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ehitama. Tema laboratooriumi raamatukogutoa sisseseade hulka kuulus ka treipink60. 
Tammanni konstrueeritud originaalse kõrgsurvepressi abil sai uurida aine olekut 
mitmetuhande atmosfäärilise rõhu juures, mis polnud varem võimalik. Kõrge rõhu abil 
tekitatud jää modifikatsioonide avastamisega kindlustas Tammann endale koha füüsika- ja 
keemiaõpikutes ning saavutas teadusringkondades üldise tunnustuse. Tartus tehtud avastused 
andsid tõuke hilisemaks tööks aine ehituse ja eriti metallide ning sulamite struktuuri ja 
omaduste uurimisel. 
1889. aastal algab Eestis venestamine ja 1893. a. kinnitatakse Tartu Ülikoolis õppetöö keeleks 
vene keel. Enamik saksa keelt kõnelevaid professoreid lahkus ja nende asemele kutsuti 
õppejõude Venemaalt. Gustav Tammann oli üks vähestest, kes oskas ka vene keelt ja suhtles 
tihedalt vene teadlastega, eelkõige D. I. Mendelejevi ja N. A. Beketoviga. Keeleoskus 
soodustas ülekoormamist õppetööga. Teadusuuringuid häiris ka saksa rahvusest kaastöötajate 
lahkumine ning materiaalsete võimaluste piiratus. Venestamisvastase reaktsioonina 
tugevnesid Tartusse jäänud baltisakslaste hulgas natsionalistlikud hoiakud ja nende suhtumine 
eesti päritolu ja vene keelt oskavasse kolleegi muutus tõrjuvaks. Selle tulemusena ei öelnud 
Tammann ära, kui Walter Nernst teda Göttingeni Ülikooli professoriks kutsus. 1902/1903 
aastavahetusel Saksamaale minnes võttis ta Tartust kaasa osa väärtuslikumat aparatuuri61. 
Göttingenis sai ta võimaluse asutada Saksamaa esimene anorgaanilise keemia instituut62. 
1907/1908 aastavahetusel võtab Tammann Friedrich Dolezalek'ilt üle Göttingeni Ülikooli 
füüsikalise keemia instituudi direktori koha63 ja jääb sellele kohale kuni emeriteerumiseni 
1929. aastal64. Göttingeni Ülikool oli sajandi algupoolel juhtiv täppisteaduste keskus, kus 
professoritena töötasid David Hilbert, Hermann Minkowski, Ludvig Prandtl, Carl Runge, Karl 
Schwarzschild jt. Sealset õhkkonda kirjeldab ilmekalt Carl Runge tütre Irise elust kirjutatud 
raamat65 (Iris Runge oli Gustav Tammanni õpilane). Grandid ja metallurgiafirmade 
tellimustööd võimaldasid emeriitprofessor Gustav Tammannil kuni 1937. aastani uurimistööd 
jätkates hoida palgal kolme kuni viit assistenti. Tema peamisteks uurimisteemadeks olid 
metallograafia, aine klaasiline olek ja heterogeensed süsteemid. 
Tammanni eelkäija Göttingenis Friedrich Dolezalek on füüsikute hulgas tuntud, kui 
kvadrantelektromeetri leiutaja. Tema poeg Hans Dolezalek oli atmosfääri elektri uurija, kes 
tegi Tartu Ülikooliga tihedat koostööd66. 
Gustav Tammann avaldas üle viiesaja teadusartikli. Tema teenetest on kirjutatud palju, 
nendega tutvumist võib alustada kirjutades Google otsingureale "gustav tammann". Muu 
hulgas võib leida jää modifikatsioonide avastaja järgi nime saanud Tammanni mäeaheliku67. 
Tammannil oli palju õpilasi, üle saja doktorandi ja assistendi. Üks tema õpilastest Georg 
                                                 
60 Põllumäe 1973. Tartu Ülikooli keemiaprofessor Gustav Tammanni elu ja teadusliku tegevuse põhijooni, 
    http://hdl.handle.net/10062/55776 
61 Palm, U., Past, V. 1968 O nekotoryh napravleiyah razvitiya teoreticheskoi himii v Tartuskom Universitete. 




65 Renate Tobies 2012 Iris Runge - A life at the crossroads of mathematics, science, and industry, pp. 125–137. 
   ftp://nozdr.ru/biblio/kolxo3/M/MPop/Tobies R. Iris Runge. A life at the crossroads of mathematics, science, 
and industry (Birkhauser, 2012)(ISBN 9783034802291)(O)(481s)_MPop_.pdf 
66 http://ael.physic.ut.ee/tammet/AEL/ael/ESNIB.HTM 
67 https://en.wikipedia.org/wiki/Tammann_Peaks 
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Masing asutas hiljem Göttingeni Ülikoolis üldise metallograafia instituudi, mis on seal tänase 
materjalifüüsika instituudi eelkäija. Gustav Tammann oli Tartu Loodusuurijate Seltsi ja Eesti 
Kirjameeste Seltsi auliige. Ta ei katkestanud suhteid ka vene teadlastega ja valiti 1927. a. 
NSVL Teaduste Akadeemia auliikmeks. 
Gustav Tammann oli 35 korda nomineeritud Nobeli preemiale68, kuid pole seda kunagi 
saanud. Rootsi Kuninglikul Teaduste Akadeemial ei sobinud tunnustada teadlast, kelle üheks 
teeneks oli tankisoomuse retseptuuri teooria arendamine natsisaksamaa terasemagnaatide 
tarbeks. Olgugi poliitikakauge, anti talle Adolf Hitleri 47-ndal sünnipäeval Füüreri ja 
Riigikantsleri nimel Saksa Riigi Aadlivapi autasu69 pühendusega "Saksa metallurgia 
vanameistrile70". See oli 15-s natsiaegne Aadlivapp, esimese laureaat oli natside aktiivne 
toetaja Philipp Lenard. Tema sai oma Nobeli preemia kätte aga juba 1905. aastal, kui Adolf 
Hitler oli veel tundmatu poisike. 
Gustav Tammann suri 17.12.1938. a. Göttigenis, kus ülikooli keemiainstituudid asuvad nüüd 
Tammanni tänaval. 
 
    
          Gustav Tammann Aadlivapi autasuga                                          Hannes Tammet 
                (Elisabeth Jenseni maal 1936).                                             2007. a. Göttingenis. 
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Heinrich (1894–1946) ja Gustav Andreas Tammann (1932) 
Gustav Heinrich Johann Apollon Tammanni lapselaps Gustav Andreas Tammann71 (sündinud 
24.07.1932) on tuntud astronoom. Temast kirjutatud artiklitest ei räägita reeglina Gustav 
Andrease isast niisamuti kui Gustav Heinrich Johann Apollonist kirjutades ei nimetata tema 
poega. Üks vähestest eranditest on Gustav Tammanni mälestusartikkel 1939. a. Päewalehes72. 
Tammannite suguvõsas oli kombeks panna esimesele pojale vanaisa nimi. Gustav Heinrich 
Johann Apolloni isa oli Heinrich ja reeglit järgides oligi tema poja nimi Heinrich (ning 
Heinrichi poja nimi jällegi Gustav). Eestikeelne ja ingliskeelne vikipeedia ei tunne Heinrichit, 
saksakeelne73 aga siiski. Siit leiame järgmist: Heinrich Johann Gustav Linus Alexander 
Tammann (Linus oli emapoolse vanaisa nimi) sündis 16.11.1894 Tartus ja suri 16.03.1946 
Hannoveris. Ta sai arstidiplomi 1922. a. ja doktorikraadi 1923. a. Göttingeni Ülikoolist, 
dissertatsiooni teema oli "Röntgenkiirguse mõjust luumurdudele". 
 
Heinrich ja tema abikaasa Verena (sünd. Bertholet) Tammann 
(koopia G. A. Tammanni perekonnaloost). 
 
Tammannite haud Göttingenis (koopia G. A. Tammanni perekonnaloost). Siia on maetud 
Gustav Tammann, tema abikaasa Anna, õde Wilhelmine, poeg Heinrich, tütar Edith ning tütre 
abikaasa Gustav Angenheister, kes on kirjutanud neli peatükki käsiraamatust "Handbuch der 
Physik", nende hulgas ka 37-leheküljelise peatüki atmosfäärielektrist. 
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1924–1933 oli Heinrich algul assistent ja hiljem ülemarst Göttingeni Ülikooli kirurgiakliini-
kus. 1928. a. sai ta erakorraliseks dotsendiks ja 1933. a. erakorraliseks professoriks. Samal 
aastal läks ta aga Hannoverisse sealse kirurgiakliiniku juhiks. Alates 1938. aastast õpetas 
Heinrich Tammann Hannoveri tehnikaülikoolis lennundusmeditsiini ja sai 1940. a. ka seal 
erakorraliseks professoriks. Teises maailmasõjas oli Heinrich Tammann Saksa Õhujõudude 
Reservi peaarst. See ametikoht ongi vist põhjus, miks tema nime tavaliselt ei meenutata. 
Heinrichi poeg Gustav Andreas Tammann on Heidelbergi Teaduste Akadeemia kirjavahetaja-
liige. Ta on töötanud Mount Wilsoni ja Palomari observatooriumides ja oli Euroopa 
Kosmoseagentuuri ning mitme muu teadusorganisatsiooni liige. 1972. a. valiti Gustav 
Andreas Hamburgi ülikooli professoriks ja 1977. a. Šveitsi Baseli Ülikooli astronoomia-
instituudi direktoriks. 2000–2003 oli Gustav Andreas Jungfraujoch'i kõrgmäestiku uurimis-
jaama fondi president. Ta on tunnustatud autoriteet Hubble konstandi väärtuse määramise alal 
ja on olnud ka Rahvusvahelise Astronoomialiidu Galaktikatekomisjoni president. 2000. aastal 
autasustati teda Albert Einsteini medaliga ja 2005 aastal Karl Schwarzschildi medaliga. 1999. 
aastal avastatud viie ja poole kilomeetrilise läbimõõduga asteroidi nr. 18872 nimeks pandi 
Tammann74. Gustav Andreas on teadlik oma eesti juurtest. 1977. aastal võttis ta osa 
Rahvusvahelise Astronoomiauniooni 79-ndast sümpoosionist Tallinnas. Hannes Tammet oli 




Gustav Andreas ja Yvetta Tammann (sünd. Jundt) 
(koopia G. A. Tammanni perekonnaloost). 
Gustav Andrease poeg Thomas töötab USA-s arvutitarkvara arendajana ja tal on kaks poega 
Henry ja Luke. Thomase täielik eesnimi on Heinrich Thomas Tilmann Johann Peter Paul 
Gustav Alfred Christian Mathias Cepheus ja tema Baselis perearstina töötava õe täielik 
eesnimi on Tatjana Anna Salome Caroline Euphrosine Verena Theophila Cleophea 
Cassiopeia. 
                                                 
74 http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=18872+Tammann 
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Jüri Tammanni haru 
Jüri Tammanni ja tema poja Feliks Tammeti dokumendid on suures osas käesoleva kirjutise 
autori valduses, osa nendest materjalidest on kättesaadavad ka internetist75. 
Tamme Tõnis (1747) ja Jaan (1776) 
Sürgavere mõisa 1795. aasta revisjonilehel on kirjas kaks Tamme taluperet numbritega 70 ja 
71. Talupere N71 elanike andmed 
ei sobi suguvõsa 
vaadeldavasse harusse. 






















Rasvase kirjaga on esile tõstetud Tammannite suguvõsa Jüri haru (vaata lk. 4) esivanemad. 
Revisjonilehtedes ei näidata sünniaastaid, vaid ainult vanuseid eelmise ja käesoleva revisjoni 
ajal. Nimele lisatav aastaarv on kokkuleppeliselt arvutatud kui revisjoniaasta ja vanuse vahe, 
kuigi laps võis olla sündinud ka aasta varem. Tõnise (1747) puhul on seda reeglit rikutud: 
                                                 
75 https://1drv.ms/f/s!AnxaxKWm4IaBkwkkFHUWi2sMKDoa 
   https://1drv.ms/f/s!AnxaxKWm4IaBkwig0KU4DxDxe9a7 
76 http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1865.3.254%2F1:50?1168,1328,1128,397,0 
Vanus aastal 1782 Vanus aastal 1795 
Peremees Jaan 1733 
Perenaine Mari 1735 
Perepoeg Jaan 1763 
(suri 29 aasta vanuselt) 
Sulane Jüri 1760 
Sulane Tõnis 1747 
Tõnise poeg Jüri 1774 
(suri 33 aasta vanuselt) 
Tõnise tütar Mari 1788 
Tõnise poeg Jaan 1776 
Tõnise poeg Madis 1779 
Tõnise poeg Toomas 1791 
Sulane Ado 1746 
Tõnise naine Anu 1754 
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revisjoniaasta ja revisjonivanuse vahe on siin 1746. Sellega tunnistatakse Tõnise vanuse 
sissekanne revisjonilehel ebatäpseks. 
Tõnise surm on esimest korda kirjas 1826. aasta revisjonilehel77: 
, 
Tõnise isa nimeks on siin kirjutatud Jüri ja surma aastaks märgitud 1817. Revisjoniaasta ja 
vanuse vahe on ka siin 1746. Tõnise isa Jüri kohta andmete otsimisel sai kõigepealt rida-realt 
läbi vaadatud kõik sündide ja ristimiste sissekanded aastatel 1745–1747. Selgub, et nende 
kolme aasta jooksul on Suure-Jaani kihelkonnas ristitud ainult üks Jüri poeg Tõnis78 
 
kes sündis 30. detsembril 1745. a. ja oli Litovere Jaani ja Anne poeg. Litovere küla asus 
Taevere mõisas, mis sobiks pärimusega, et Tammannite esisa tuli Sürgavere mõisa Tamme 
tallu Taevere mõisast. Pärimuse kohaselt olevat ta tulnud aga Navesti jõe ääres asuvast 
Tamme talust, mis on Litoverest kaugel. 
Samas meetrikaraamatus on ka sissekanne, mille kohaselt 5. septembril 1747. a. sündis Suure-
Jaani kihelkonnas ka Tamme Tönnise poeg Tönnis79: 
 
See Tõnis on ilmselt sama, kui GENI andmebaasis kirjeldatud vana Tamme Tõnise (1699) ja 
Epu poeg. Epu täpne sünniaasta pole teada, leeris käis ta aastal 172380. Kui nii, siis pidi Epp 
olema Tõnise (1747) sündimise ajal vähemalt 40-aastane. 
Sündmuste toimumisajal kirikuraamatutesse tehtud sissekanded on usaldusväärsed ja võib 
arvata, et Jüri poeg Tõnis (1745) ja Tõnise poeg on Tõnis (1747) on kaks erinevat Tõnist ning 
küsimuseks jääb, kumb neist on Tamme Jaani (1776) isa? Valiku otsustab Jaani sünni 
sissekanne81 
 






Vanus aastal 1816 
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Siin on kirjas sünnipäev 12. jaanuar 1776, isa Tamme Jaani vend Tõnis ja ema Anu (vanas 
kirjaviisis Anno). Siin nimetatud Tamme Jaan on arvatavasti 1795. a. revisjonilehel esimesena 
registreeritud peremees Jaan (1733). Järgmiseks otsime Tõnise ja Anu laulatuse sissekannet. 
Laulatuste register näitab, et Tõnise poeg Tõnis (1747) abiellus 1769-ndal aastal Sepa Jaagu 
Kadriga82, kes suri 1773. a. Järgmisel aastal võttis Tõnis uueks naiseks Kivaro Pärdi Anu83. 
Vastavate sissekannete koopiad on: 
    
Tõnise esimene abielu 1769                               Tõnise teine abielu 1774 
Mõlemal juhul on Tõnise isa nimeks kirjutatud Tõnis. 1826-nda aasta revisjonilehes on kirjas 
Tõnise surma aasta 1817. Kiriku meetrikaraamatut läbi vaadates selgus, et aastatel 1815–1820 
on Sürgavere mõisas surnud üks ainus Tamme Tõnis, surma aeg 20.03.181884. ja vanus 70: 
 
Eelkirjutatu kinnitab tööhüpoteesi, et vanades dokumentides võib usaldada ainult jooksvaid 
sissekandeid, mälu järgi kirjutatud vanused ja vanade sündmuste aastaarvud ei pruugi aga olla 
täpsed. Kokkuvõte eeltoodust kinnitab GENI andmebaasi sissekannet: Jaan (1776) sündis 
12.06.1776. a., tema isa oli Tamme Tõnise poeg Tõnis ja ema oli Kivaro Pärdi tütar Anu. 
Jaani isa Tõnis sündis 05.09.1747. a. ja suri 20.03.1818. a. GENI andmetel oli Tõnisel kuus 
poega ja kaks tütart. Viis last on näha ka eespool revisjonilehe väljavõttel, need on vanuse 
järjekorras Jüri, Jaan, Madis, Mari ja Toomas. Tamme talu sissekande85 esireas on peremehe 
kohal ikka Tamme Jaan (1733), kuigi ta suri juba aastal 1802. Järgnevad 51-aastane Jüri 
(1760), tema lapsed, siis Tõnis (1747) ja Tõnise vanem poeg Jüri (1774), kes suri 1807. a. 
Jätkuleheküljel on kirjas Tõnise teine poeg Jaan (1776) ning Jaani lapsed: 12-aastane Tõnis 
(1799) ja 7-aastane Jüri (1804). Kirjas on ka Jaani noorem vend Maddis (1779) ja sulane Ado 
(1746), kes suri 1802. 
Käesolevale dokumendile eraldi failina lisatud Tamme Tõnise järglaste puu86 on koostatud 
GENI andmebaasi abil 08.02.2018. GENI andmestik täieneb jõudsalt ja uute ning parandatud 
sissekannete nägemiseks peaks puu iga kord uuesti koostama ja alla laadima. 
1826-ndal aastal on talupoegadel juba ametlikud perekonnanimed. Sürgavere mõis oli talud 
ümber nummerdanud nii, et varem numbrit 70 kandnud Tamme talu numbriks sai 42. 
Revisjonilehel87 on perekonnanimi kirjutatud Tamman ja nimekirjas esimene on Tõnis, kes oli 
revisjoni ajal juba surnud. Tõnise naine Anu elas veel ja tema vanuseks on kirjutatud 75 aastat. 
Siit tuleks sünniaastaks 1751. See erineb 1795. a. revisjonilehe järgi arvutatust kolme aasta 
võrra. 1826. a. elavatest meestest on nimekirjas esikohal Tõnise esimeseks pojaks nimetatud 





86 Tamme Tonis (1747) ja tema järglased - 10 põlve 
87 http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1865.3.257%2F3:34?72,911,2431,398,0 
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Jaan, kelle vanuseks märgitud 50 aastat on kooskõlas 1795. aasta revisjoni järgi arvutatud 
sünniaastaga 1776. Varasemast on teada, et Jaan oli tegelikult teine poeg, esimeseks on ta 
nimetatud ilmselt põhjusel, et vanem vend Jüri oli noore mehena surnud. 
Tammannite vaadeldava haru järgmine lüli on Tõnise poeg Jaan (1776). Eeltoodud 1795. 
aasta revisjonilehe väljavõttes Tamme talu peremehena nimetatud Tamme Jaanil (1733) oli 
vaid üks poeg, kelle nimi oli samuti Jaan (1763), tema suri aga noorelt. Kui Tamme Jaan 1802. 
aastal suri, jäi talu majandamine Tõnise ja tema poegade Jaani (1776) ning Madise (1779) 
hooleks. Aleksander Tammanni perekonnakroonikas on öeldud, et Tamme Tõnise poeg Tõnis 
uppus Tamme järve ja suguvõsa vaatlusalune haru jätkub Tõnise kolmanda poja Jaaniga, kes 
aga ei olnud Tamme talu peremees, vaid elas talu maa peal popsina (see Jaan on eespool 
nimetatud 1776. a. sündinud Jaan). Peremeheks sai vanem vend Madis, kes ehitas endale uue 
maja. Sürgavere mõisa ca 1822. a. koostatud kaardil88 ongi Tamme talu läänepoolse osa 
juurde kirjutatud Tamme Maddis 43 ja idapoolse osa juurde Tamme Tõnis 44. 
 
Tamme talu südamik aastal ca 1822 (väljavõte kaardist EAA.2072.9.489). 
Kaardi koostamise ajal oli 1826. a. revisjonilehtedel nimetatud Tamme Tõnis (1747) juba 
surnud ja tema poeg Madis ca 43-aastane. Kaardil näidatud arvud 43 ja 44 on taluperede 
numbrid mõisas, neid numbreid kasutati sageli (kuid mitte alati) ka pärast talude päriseks 
müümist katastrinumbritena. Paraku ei sobi vanadest arhivaalidest leitud numbrid alati 
usaldusväärseks indikaatoriks, sest mõisnik muutis vahel enda arvepidamist ja pered ning 
talud said uued ja muudetud numbrid. 
Perekonnapärimustel põhinev kroonika läheb revisjonilehtedelt leitud andmetest mitmes 
kohas lahku. 1795. aasta revisjonilehe järgi oli Jaan Tõnise teine poeg ja Madisest kolm aastat 
vanem. GENI andmetel89 sündis Jaan 12.06.177690. Jaan laulatati Vastemõisa Kalmute Mardi 
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tütre Mariga 16.08.179791, kes suri 1831.a. Järgmisel aastal abiellus Jaan Paksu Tooma tütre 
Evaga, laulatus oli 04.09.183392. Jaan suri 69 aasta vanuselt 09.07.1845. 
Sürgavere mõisa 1850. a. revisjonilehel märgitud Jaan Tammanni surma aasta 1843 on 
tõenäoliselt kirjaviga. GENI-s märgitud surma aeg 09.07.1845 ja matuse kuupäev 12.07.1845 
on kooskõlas Suure-Jaani kiriku meetrikaraamatu sissekandega93 ja usaldusväärsed. 
Revisjonilehtedel märgatud vead (Anu sünniaeg ja Jaani surma aeg) on hoiatuseks, et ka 
üldiselt usaldusväärseteks peetud dokumentides võib leiduda vigu. 
Jüri (1804–1887) ja Jaan Tammann (1832–1914) 
Jaani ja Mari teine poeg Jüri sündis 03.08.1804. a. Eespool toodud väljavõte 1826-nda aasta 
revisjonilehest (vaata lk. 5) näitab, et Jüri läks noormehena teenima Sürgavere mõisa, kus 
tema ametinimeks oli hofsjunge samuti kui Paju talust mõisa teenima tulnud aasta nooremal 
Jaan Jerrmannil. Perekonnanime Jerrmann muutmine Tammanniks oli tõenäoliselt noormeeste 
omavaheline suhtlemise tulemus. Paju Jaan läks Sürgaverest edasi teenriks Riiga, sealt 
omakorda Sangaste mõisa krahv Bergi teenistusse ning sai hiljem tuntuks kui professor 
Gustav Tammanni vanaisa. Tamme Jüri sai hariduse Suure-Jaani kihelkonnakoolis ja läks 
mõisast tagasi Tamme tallu, kus ta sai peremeheks. Jüri kohta on säilinud teda vanaisana 
isiklikult tundnud pojapoegade poolt kirja pandud teateid. Aleksander Tammanni 
perekonnakroonikas on öeldud (tsiteeritud tekst on eristatud kursiivi abil): ... See Jüri on minu 
isa vanaisa ehk minu vanavanaisa. Tema nime järgi hakati hüüdma minu esivanemate talu 
"Tamme Jüri" talu. Jüri sündis 1804 aastal. Ta abiellus Sürgaverest Kuninga talu tütrega, 
kelle nimi oli Mari, perekonna nimi oli Villem (Kommentaar: Kuninga talu nimetamine on 
arvatavasti eksitus. Mare Väli andmetel sündis Mari Villem 01.03.1811. Kookla talus94 ja oli 
enne abielu Kapsta talus teenija. Kapsta talu kuulus Viljandi kihelkonda ning Jüri ja Mari 
laulatati 1831. a. Viljandis Jaani kirikus95). 
…. Jüri ajal eraldati veski talust, ühtlasi asutas mõis veski juurde ka kõrtsi. Jüri ja Mari olid 
hoolsad töötegijad ja arukad talupidajad. Jüri ei suitsetanud tubakat ega joonud viina. 
Mõlemad olid sügavusklikud inimesed. Jüri oli suur kirjalugeja. Piibliraamatu oli ta kolm 
korda läbi lugenud, ka oli tema raamatukapis olemas kõik tolle aegne vaimulik kirjandus. 
Ühtlasi olid nad vennastekoguduse liikmed ja Jüri oli vennastekoguduses ettelugeja. Kuigi 
raske teoorjus rõhus talupidamist, sai Jüri oma aja kohta jõukaks meheks. Oma kolmele 
pojale pärandas ta igaühele 400 rubla. (võrdluseks: 80-hektariline talu maksis tollal ca 4000 
rubla). Mari suri 1872. aastal. Jüri elas vanema poja Jaani juures ja suri augusti kuus 1887. 
aastal. 
Jüril oli kolm poega ja kaks tütart. Poegade nimed olid Jaan, Jüri ja Tõnis; vanema tütre nimi 
oli Kadri , noorema nimi Ann. Kadri abiellus Lõhavere valla peremehe Tõnu Aibeliga; Anne 
võttis naiseks Vastemõisa valla Maasika talu peremees Jüri Stiem. Noorem vend Tõnis asus 
elama Saarde kihelkonda, Kilingi valda, Nõmme alevisse, kus hakkas kaupmeheks ja sai 
jõukaks meheks. Tema poeg Aleksander lõpetas Tartu Ülikooli, võttis osa ohvitserina 
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Maailmasõjast, pärast oli mõnda aega Eesti Vabariigi saadikuks Ukrainas. Vanem tütar 
Marie sai mehele advokaat Reisikule. Marie Reisik96 oli Eesti Asutava Kogu liige ja on tuntud 
seltskonnategelane ja juhataja naisühingutes Tallinnas ja Tartus. Jüri keskmine poeg Jüri 
elas oma eluaja Tamme talu maa peal ja pidas sepa ametit. 
Jüri Tammann on maetud Suure-Jaani kalmistul samale hauaplatsile, kuhu tema vanem poeg 
Jaan oli 1883-ndal aastal matnud oma varakult surnud naise Anne ja kuhu 1914-ndal aastal 
maeti ka Jaan (1832) ise. 
Tamme Jaan Tammann sündis 30. aprillil 1832. aastal. Tema kohta võib leida andmeid Jaani 
kooliõpetajast poja Jüri (1866) märkmetest97. Jaan oli Tamme-Jüri talu tegelik peremees, 
kuigi ta Sürgavere mõisnikult von Wahlilt 1867. a. talu päriseks ostes vormistas selle 
noorema venna Tõnise nimele. Sellega päästis ta venna nekrutiks võtmisest. Pärast vend 
Tõnise surma tunnistasid tema pärijad Jaani ostetud talu omaks ja lasksid sellel hiljem 
laguneda. Jaan oli hariduse saanud Suure-Jaani kihelkonnakoolis. Aleksander Tammanni 
andmetel oli ta mitmel puhul Sürgavere valla peakohtunik. 
 
Jaan Tammann (1832), foto aastast 1900. 
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Naiseks võttis Jaan naabertalu Leesmendi tütre Ann Ihloffi (1840). Perekonnanime Ihloff 
päritolu pole teada. Vene eesnimest Ilja (eestipäraselt Elias) tuleneb Ivan-Ivanov skeemi järgi 
perekonnanimi Илов, mida Venemaal tuleb ette üsna harva. Sakslased ja ka teised Euroopa 
rahvad kirjutavad vene nimede lõpus seisva v-tähe kohale ff. Nime esitäht hääldub pikalt ja 
sellepärast lisavad sakslased siia h-tähe. Nii saab vene Илов–ist saksa Ihloff. Talunime 
Leesmendi või Leensmitte ja perekonnanime Ihloff teemal fantaseerimiseks on palju võimalusi. 
Üks variant tugineb asjaolule, et slaavi sõna il ja germaani sõna lehm tähendavad mõlemad 
savi. Ann Ihloffi vend Toomas läks idapoolsesse Tamme tallu koduväiks, sai seal peremeheks 
ja ostis talu päriseks veel enne, kui Tamme Jaan jõudis osta talu läänepoolse osa. Tema talu 
hakati nimetama "Tamme Tooma" taluks. Tamme-Jüri perenaine Ann suri oma kümnenda 
lapse Kadri sündimise juures 14.06.1883. aastal. Jaan abiellus teist korda Ewa Mikalai'ga 
(1855), kes sünnitas veel viis last. Jaani poja Jüri omakäelisel märkmelehel on kirjas Jaani 
laste sünniajad: Jüri 10.09.1866, Gustav 07.06.1868, 
Mari 03.04.1870, Ann 26.04.1872 (surn. 07.12.1886), 
Jaan 03.10.1874, Tõnis 27.04.1876 (surnud 
10.07.1914), Julius Alexander 07.07.1878, Juula 
26.02.1880, Jaak 19.05.1881, Kadri 14.06.1883, Linda 
1884 (surnud 06.04.1886), Oskar 25.04.1886, Mart 
20.10.1887, August 07.11.1889, Miina 11.04.1891. 
Jüri oli kooliõpetaja, Gustav oli Tagavere mõisa 
valitseja Läänemaal, Jaan oli kodukohas rätsep, Julius 
Alexander oli Kohila paberivabriku tisleritöökoja 
juhataja, Jaak Tammann oli kaupmees Abja alevis, 
Martin ja August olid raudteeametnikud. 
Vasakul pildil on Jaan ja Ann Tammanni haud Suure-
Jaani kalmistul 2017. aasta juunikuul. Enne 2016. 
aasta septembrikuud oli haud korrastamata, sammas 
viltu ja kirjad loetamatud. Siia maetud olid kalmistute 
registrisse98 sisse kandmata. Nüüd on hauaplatsi 
Järve A-15, 39 jaoks tehtud sissekanded: 
Maetu Sünniaeg Surmaaeg Matuseaeg 
Ann Tammann 25.05.1840 14.06.1883 19.06.1883 
Jaan Tammann 30.04.1832 01.06.1914 07.06.1914 
Jüri Tammann 03.08.1804 07.09.1887 13.09.1887 
Mari Tammann 1805 13.05.1872 17.05.1872 
Tõnise pärijatele jäänud Tamme-Jüri talu lagunes. Talu ajaloost on pikemalt kirjutatud eraldi 
dokumendis "Tamme talu lugu". 
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Jüri Tammann (1866–1934) 
Jüri Tammann sündis 10. (uue kalendri järgi 22.) septembril 1866. aastal Tamme talus. Tema 
käsitsi kirjutatud elulookirjelduse koopia99 on veebist alla laetav. Jüri poisikesepõlv möödus 
isatalus karjaskäimisega. Lugemise õpetas kätte ema, kirjutamises andis õpetust isa. 
Koolipõlv algas Sürgavere Paju koolis õpetaja Auksmanni juhatusel ja jätkus 1878-1884 
Suure-Jaani kihelkonnakoolis, kus õpetajaks oli Joosep Kapp. Pärast kihelkonnakooli õppis 
Jüri Joosep Kapilt lisaks ladina ja saksa keelt ning Valter Kapilt kreeka keelt. 1887. a. sooritas 
ta Tartus Hollmanni seminaris eksternina vallakooli õpetaja eksami. 1896. aastal sai lisaks 
kihelkonnakooli õpetaja kutse ning 1899. aastal ministeeriumikooli õpetaja kutse. Lõpetas 
hiljem täienduskursusi 1910. a. Peterburi Ülikooli juures ja kolmel korral (1923, 1924 ja 1927) 
Tartu Ülikooli juures. 1906-ndal aastal tunnustati Jüri Tammanni Aleksandri lindi 
hõbeaurahaga ja aastal 1911 ülendati ta Vene Keisririigi isikliku aukodaniku seisusesse. 
 
Jüri Tammann on töötanud kooliõpetajana järgmistes koolides: 
 1887-1888 Kadaka vallakool Vana-Vändra vallas, 
 1888-1890 Lelle vallakool, 
 1890-1898 Järvakandi vallakool, 
 1900-1913 Alenküla ministeeriumikool (nii nimetati tollal Retla kooli, mille 
ministeeriumikooliks arendamine ja uue koolimaja ehitamine on tema enda teene) 
 1913-1914 Türi ministeeriumikool, 
 1914-1921 M. Lutheri vaestelastekool Tallinnas, 
 1921-1924 Tallinna 2. õhtualgkool, 
 1924-1929 Tallinna 16. algkool. 
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Ülal on loetletud põhikohad. Alates 1921. aastast oli aga suur osa tunde teistes koolides100 
(Westholmi gümnaasium, Reite naiskutsekool, Lenderi gümnaasium). Pärast põhikohalt 
pensionile jäämist 1929. a. jätkas Jüri Tammann tundide andmist Lenderi gümnaasiumis. 
Tallinnas õpetatud ained olid eesti keel ja kirjandus, laulmine, loodusteadus ja matemaatika 
ning vähemal määral ka usuõpetus. Nädalatundide arv oli tavaliselt 36 kuni 39. 
Jüri Tammann on olnud Rapla Põllumeeste Seltsi kirjatoimetaja, Türi Põllumeeste Seltsi 
esimees, Türi laenu- ja hoiuühistu nõukogu esimees, Retla Põllutööriistade ja Masinate 
Tarvitajate Ühistu kirjatoimetaja, Tallinna Lenderi Gümnaasiumi vanemate komitee 
kirjatoimetaja ja Tallinna Kristliku Kultuuri ja Ilmavaate Edendamise Seltsi kirjatoimetaja. 
Kõigis töökohtades juhatas ta kohalikke laulukoore. 1896. aasta üldlaulupeost võttis ta osa 
Järvakandi segakoori juhatajana ja 1910. aasta üldlaulupeost Retla segakoori juhatajana. 1900. 
aastal abiellus Jüri Tammann Puuri talu tütre Amalie Parik'uga, nende viis last on vanuse 
järjekorras: Linda Annist (kirjandusteadlase August Annisti abikaasa), Feliks Tammet, Salme 
Palm, Emil Tammet ja Meta Borovik. All pildil on Jüri Tammanni perekond. 
 
Jüri Tammann suri 8. novembril 1934. a. Matusetalitus oli 11. novembril Tallinna 
Toomkirikus, haud on Rahumäe kalmistul mõnekümne meetri kaugusel 1905. a. ohvrite 
mälestusmärgist, plats Pauluse A teine 12–11. 
Feliks (1903–1995) ja Hannes Tammet (1937) 
Jüri ja Amalie esimene poeg Feliks suri ühe kuu vanuselt 27.09.1900. Järgmine laps oli tütar 
Linda, kellest sai ajalooõpetaja ning rahvaluule- ja kirjandusteadlase August Annisti abikaasa. 
16.02.1903. a. sündinud pojale pandi sama nimi, kui kadunud vennale. Isa Jüri oli sel ajal 
Järvamaal Retla kooli juhataja. Nimi on erinevates dokumentides kirjutatud kord Felix ja teine 
kord Feliks. 
                                                 
100 http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19260929.2.46 
Kaks haru Tammannite suguvõsast 31 
Feliks Tammanni haridustee algas kuueaastasena Retla koolis. Esimesel poolaastal õpetati 
siin viit ainet ning tunnistusel oli piiblilugu 3, vene keel 3, sehkendamine 3, ilukiri 4 ja 
laulmine 4. 1914-ndal aastal oli perekond kolinud 
Tallinnasse, kus isa sai Martin Lutheri 
vaestelastekooli juhataja koha ja lapsed õppisid 
esialgu samas koolis. 1915. a. lõpetas Feliks 
Tallinna Katariina II algkooli juba neljadega ja asus 
edasi õppima Nikolai I gümnaasiumis mis 1919. a. 
nimetati Gustav-Adolfi Gümnaasiumiks. 1920. 
aastal. lõpetas ta Tallinna õhtukooli ja õppis edasi 
algkooliõpetajate ettevalmistuskursustel. 1923. a. 
õppis ta lühikest aega ka Tallinna Tehnikumi 
arhitektuuriosakonnas, tegi aga varsti lõpliku otsuse 
kooliõpetaja elukutse kasuks. Joonistamise ja 
maalimise oskust on ta hiljem täiendanud Ants 
Laikmaa stuudios. Pedagoogiline karjäär algas 
1925/26 õppeaastal õpetaja kandidaadina Vääna 
algkoolis. Pärast õppimist 1925–1926. a. Tallinna 
Õpetajate seminaris sai ta algkooliõpetaja 
kutsetunnistuse. 1926–1928 läbis ajateenistuse 
Lennuväe Rügemendis ja asus siis õppima Tartu Ülikooli arstiteaduskonda vastasutatud 
kehalise kasvatuse instituuti, kuhu 100-st soovijast pääses vastuvõtukatsetega 18 meest ja 18 
naist101. Ta lõpetas ülikooli kehalise kasvatuse instituudi esimese lennu koosseisus 1931. a., 
läbis täiendava pedagoogilise ettevalmistuse kursused ja sooritas kutseeksamid, mis andis 
õiguse õpetada kesk- ja kutsekoolides kehalist kasvatust. Lõplik kesk- ja kutsekooliõpetaja 
kutsetunnistus anti pärast praktikaastaid 1937. aastal. 1949. a. sai ta lisaks seitsmeklassilise 
kooli matemaatikaõpetaja kutsetunnistuse. 
Feliks Tammet töötas õpetajana algul mitmes maakoolis ja alates 1931. aastast kehalise 
kasvatuse õpetajana Tallinna koolides, nende hulgas ka Tallinna Reaalkoolis. Sõjajärgne 
toidupuudus sundis perekonda kolima maale. Feliks Tammet oli 1959. aastani matemaatika ja 
mitme teise aine õpetaja mitmes maakoolis (Nõva, Velise, Märjamaa, Vaimõisa, Ääsmäe, 
Maardu), Velisel ka koolidirektor. Hiljem töötas uuesti Tallinna koolides. Olulisemad 
töökohad on kirjas Feliks Tammeti omakäelises ametikohtade tabelis, mis on kopeeritud 
nõukogudeaegsest kaadriarvestuse ankeedist. Siin ei ole näidatud hilisemat ametikohta Puiatu 
erikoolis ja paralleeltööd mitmes Tallinna koolis aastatel 1931–1947. 
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Tagareas Linda ja Feliks Tammann, ees Linda vennanaine Aliide, 
võõrasisa August, ema Liisa ja vend Ernst. 
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Feliks Tammet (ees keskel) 90-ndal sünnipäeval laste ja lapselastega. 
Ees vasakul õde Meta ja paremal tütar Helle, taga nende vahel poeg Hannes. 
Pildil on veel Hannese abikaasa Eve ning Helle pojad Ardo, Lemmo ja Urmo. 
Feliks Tammann abiellus 01.08.1934. a. Linda Mägi'ga, kelle esivanemad on pärit samuti 
Põhja-Sakalast. Vanemad valisid 1935. a. uueks perekonnanimeks Tammet. Neil on kaks last: 
Hannes Tammet sündis 05.08.1937. a. ja Helle Tammet 30.01.1939. a. Helle abiellus Andrei 
Murro poja Reenoga ja võttis perekonnanimeks Murro. Feliks Tammet suri 19.01.1995. a. ja 
on maetud Tallinnas Rahumäel, Jaani vana F11-5. 
Valik Feliks Tammeti dokumentide koopiaid on veebist alla laetavad102. 
Hannes Tammet on sündinud 5. augustil 1937. a. Tallinnas. Kooliteed alustas pärast sõda 
Nõmmel Rahumäe koolis. Ainelisest puudusest sunnitult maale kolinud perekond vahetas 
mitu korda elukohta ning koolide nimekiri on 
 1944–1945 Tallinna 27. mittetäielik keskkool, 1–2 klass. 
 1946–1947 Nõva mittetäielik keskkool, 2–3 klass. 
 1947–1949 Velise mittetäielik keskkool103, 5–6 klass (neljas klass jäi vahele). 
 1949–1949 Tallinna 22. keskkool, 7 klass esimene veerand. 
 1949–1950 Valgu mittetäielik keskkool104 7 klass. 
 1950–1954 Märjamaa keskkool105 8–11 klass. 
 1954–1959 Tartu Riiklik Ülikool, füüsikaosakond, 
 1961–1964 Tartu Riiklik Ülikool, aspirantuur. 
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Eve-Reet ja Hannes Tammet 2007 (foto Toomas Bernotas) 
1958. a. kevadel oli Hannes koos kursusekaaslase ja tulevase abikaasa Eve Sepperiga 
õppepraktikal Leningradis Geofüüsika Peaobservatooriumis. Abielu sõlmiti 30.08.1958. 
Abikaasa kaitses 1972. a. Madis Kõivu juhendamisel kandidaadikraadi teemal "Elektronkatte 
mõju müü-mesoni polarisatsioonile mesoaatomis" ja töötas 1999. aastani vanemteadurina 
Eesti TA Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis. 
Teaduskraadid: 
 25.12.1964 Tartu Ülikooli juures kaitstud kandidaadikraad, teema 
"Aspiratsioonimeetod ioniseeritud õhu ja aerosoolide uurimiseks", 
juhendaja J. Reinet, oponendid N.N. Komarov ja M.S. Arabadži. 
 06.12.1978 Leningradis Geofüüsika Peobservatooriumi juures kaitstud NSVL 
doktorikraad, teema "Aeroioonide liikuvusspektromeetria", 
oponendid E.T. Lippmaa, B.I. Stõro (kirja teel), N.A. Fuks ja N.S. Šiškin. 
Enesetäiendus: 
 1969 neljakuuline täienduskursus matemaatika erialal Kaasani Ülikoolis. 
 1995–1996 Fulbrighti stipendiaat Minnesota Ülikoolis, USA. 
 1998–1999 Visby programmi stipendiaat ja külalisprofessor Uppsala Ülikoolis. 
Ametikohad: 
 1956–1959 Tartu Ülikooli laborant või samaväärse ametikoha täitja, 
 1959–1961 ja 1964–1967 Tartu Ülikooli füüsikakateedri assistent või vanemõpetaja 
 1967–1978 Tallinna Pedagoogilise Instituudi füüsikakateedri dotsent või vanemteadur, 
 1977–1983 Tallinna Pedagoogilise Instituudi füüsikakateedri juhataja ja professor, 
 1983–1992 Tartu Ülikooli aeroelektrilaboratooriumi juhataja või peateadur 
 1992–2002 Tartu Ülikooli korraline professor (keskkonnafüüsika), 
 2002–2014 Tartu Ülikooli füüsika instituudi erakorraline vanemteadur. 
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Tunnustused: 
 1960 NSVL Rahvamajanduse Saavutuste Näituse väike hõbemedal. 
 1967 Nõukogude Eesti preemia Jaan Reineti juhitud uurimisgrupi koosseisus. 
 1981 Orden "Austuse Märk". 
 1999 Eesti Füüsika Seltsi aastapreemia. 
 2002 Tartu Ülikooli medal. 
 2010 Eesti Vabariigi teaduspreemia. 
 Rahvusvahelise Atmosfäärikomisjoni (ICAE) liige, viitsepresident ja 
alates 2003. aastast auliige. 
Õpetatud ained: füüsika laboratoorsed tööd, füüsikaülesannete lahendamine, kõik füüsika 
üldkursuse osad (mehaanika, soojusõpetus, elekter, optika ja aatomi ehitus), teoreetiline 
mehaanika, matemaatika üldkursus füüsikutele, raadiotehnika, arvutusmatemaatika, arvuti 
programmeerimine. 
Kandidaadi- ja doktoriväitekirjade juhendamine: Jaan Salm, Eduard Tamm, Matti Fischer, 
Madis Noppel, Ülle Kikas, Urmas Hõrrak, Simon Box. 
Kandidaaditööde oponeerimine: A.V. Latõshev, N.N. Klimin, A.I. Strus. Doktoritööde 
oponeerimine: Viktor M. Sheftel, Jorma Keskinen, Brian J. Graskow, Ranjith Lelwala, Ismo 
Koponen. 
Tartu Ülikooli Raamatukogu valis Hannes Tammeti digitaalse isikuarhiivinduse 
katseisikuks106. Arhiivi katseversioon107 sisaldab põhiliselt kodulehelt108 kopeeritud teavet. 
Haridustööd jätkab 16. mail 1965. a. sündinud vanem poeg Tanel Tammet109, kes lõpetas 
1988. a. Tartu Ülikooli rakendusmatemaatika eriala, õppis 1989–1992 Göteborgis Chalmersi 
Tehnoloogiaülikooli doktorantuuris ja kaitses 1992. a. Göteborgi Ülikoolis Grigori Mintsi ja 
Jan Smithi juhendamisel doktorikraadi teemal "Resolutsioonimeetodid lahenduvus-
probleemide uurimiseks ja lõplike mudelite ehitamiseks". Alates 2001. a. on Tanel Tallinna 
Tehnikaülikooli arvutiteaduse instituudi korraline professor. Taneli töödest on tuntud aastatel 
1997–2003 kuuel korral teoreemitõestamise võistluse võitnud programm Gandalf110 ja 
veebisait Sightsmap111. 
Noorem poeg Joel Tammet (sündinud 9. septembril 1969. a.) jätkab perekonnatraditsioone 
aparaadiehituse alal Ta alustas Eestis ühena esimestest nii ühe, kui ka mitme rootoriga 
droonide konstrueerimist112 aerofotograafia ja aeroseire eesmärkidel ning osales tänaseks 
juhtivaks droonide tootjaks kujunenud Hiina firma "Dà-Jiāng Innovations Science and 
Technology Co., Ltd" riist- ja tarkvara arendustöös. Alates aastast 2014 tegutseb merel 
pimeduses nägemist võimaldavate täppisstabiliseeritud termovisioonkaamerate113 
arendamisega. 
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Tänuavaldused 
Käesolev kirjatükk sai alguse autori vanaisa Jüri Tammanni ja isa Feliks Tammeti 
dokumentide korrastamisest ja on tagasihoidlik jätk nende poolt alustatud tööle. Üheks 
aluskiviks on Jüri Tammanni vennapoja Aleksander Tammanni (eestistatult Tammet) poolt 
soravas keeles kirjutatud perekonnakroonika. Arhiivimaterjalide uurimisel aitas paljudele 
küsimustele vastuseid leida Aleksander Tammeti pojapoeg Mihkel Tammet. Mihkel on teinud 
palju tööd ka GENI andmebaasi Tammannite osa täiendamisel ja täpsustamisel. Tänu olen 
võlgu ka teistele GENI andmebaasi täiendajatele. Eriti palju abi olen saanud kirjavahetusest 
Mare Väliga, kelle koostatud perekonnatabelid114 on kõige täielikum arhiividokumentidele 
tuginev kokkuvõtlik teabeallikas Sürgavere Tammannite kohta. 
Hindamatut abi olen saanud Gustav Tammanni pojapojalt Gustav Andreas Tammannilt, kelle 
käes on hoiul osa tema vanaisa dokumente. Gustav Andrease käsikirjadest on pärit enamus 
teavet Gustav Tammanni järeltulijate kohta. Olgugi erialalt astronoom, on ta uurinud ka 
Sangaste Bergide perekonnalugu professionaalse genealoogi tasemel ja teinud palju tööd 
Tammannite ja Bergide keeruliste suhete mõistmiseks. Palju teavet Gustav Tammanni kohta 
olen saanud ka Uno Palmi artiklitest ja Sirje Põllumäe diplomitööst. 
Tamme talu kaasaega ja uuemat ajalugu tutvustas mulle Tamme-Tooma tänane peremees 
Rünno Johanson. Mitmes küsimuses olen kasulikku nõu saanud Suure-Jaani kihelkonna 
ajaloo healt tundjalt Pikkar Joandilt. Tema soovitust järgides kandis Jaan Tammanni 
perekonnaliikmete andmed Suure-Jaani kalmistu registrisse valla keskkonnanõunik Tiiu Umal. 
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Lisa 1: Tammannite suguvõsa vanemad põlvkonnad 
Põhidokumendi leheküljel 4 esitatud Tammannite suguvõsa kahe haru tabelit alustavad Paju 
Hans (1739) ja Tamme Tõnis (1747). Varasemat ei võimaldanud andmete puudulikkus. 
Senised teadmised lubavad kaht haru oletuslikult kokku viia kolm põlvkonda tagasi ja ei anna 
piisavat seletust Jaan Jerrmanni (1805) otsusele võtta enda perekonnanimeks Jerrmanni 
asemel Tammann. Ühise perekonnanime reeglikohaseks eelduseks on ühine esiisa meesliinis, 
keda meie praegu ei tea. Võime arvata vaid seda, et kaks sõpra Jaan Jerrmann (1805) ning Jüri 
Tammann (1804) teadsid enda esivanematest rohkem kui meie. 
Paju Hansu (1739) ja Tamme Tõnise (1747) teada oleva suguluse diagramm on järgmine:  
 








Paju Tõnis (1724–1780) ja Mari              Tamme Tõnis (1699–1769) ja Epp 
 
 
                   ? 
Paju Hans (1739–1787) ja Kadri               Tamme Tõnis (1747–1818) ja Anu 
 
Diagrammi viimases reas on samad isikud kui põhidokumendi lk. 4 tabeli esimeses reas. 
Ülal esitatud joonisel puuduvad kõrvalharud on näidatud GENI andmebaasi abil koostatud 
Hantsu järglaste puus. 
Tamme Hants on esivanemana näidatud juba Marta Tammanni koostatud sugupuu joonisel, 
mis algab veel kolm põlve varasemast ajast. Marta Tammanni andmetel oli Hantsu isa 
Uudeküla mölder Adam, kes sündis 1625, Adami isa Jürgen sündis 1600 ja Jürgeni isa 
Tohver 1578. Geni sissekannete andmetel oli aga Hantsu isa nimi Hans ja vanaisa nimi Jaak. 
Suure-Jaani koguduse meetrikaraamatud algavad aastast 1690. Hantsu möldriametit kinnitab 
siin 15.09.1690 dateeritud laulatuse sissekanne: 
 
Ann oli Hantsu teine naine. Hantsu esimese naise nime ei ole õnnestunud leida. 
Meetrikaraamatutes peab olema registreeritud ka Hantsu matuse aeg. Marta Tammann ja 
Mare Väli leidsid matuste registrist 29.03.1701 tehtud sissekande 
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ja oletasid, et see märgib eespool toodud laulatuse sissekandes nimetatud Tamme Hantsu 
surma. Meetrikaraamatut edasi sirvides leiame aga ka hilisema matuse sissekande kuupäevaga 
10.10.1707. 
 
Tamme Hantsu sissekanne Geni andmebaasis tugineb tõepärasele oletusele, et Tammannite 
esiisa Tamme mölder Hants oli 1701. aastal surnud eelmise peremehe Tamme Hansu poeg ja 
suri aastal 1707. 
Pärast Hantsu surma jäid Tamme tallu tema kolm poega: Jüri, Jaak ja Jaan. Peremeheks sai 
vanuselt keskmine vend Jaak. Mare Väli leidis Suure Jaani koguduse personaalraamatust 
märkuse, et sulase seisusesse jäänud noorem poolvend Jaan läks 1717. aastal koos naise Kadri 
ja lastega elama Paju tallu ja siitpeale nimetati teda Paju Jaaniks. Sellega hargnebki 
ülaltoodud diagramm kaheks. Vasakul on Paju haru, mille jätkuks on lk. 4 tabeli esimene ehk 
Gustav Tammanni veerg. Paremal on Tamme haru, millele jätkuks on lk. 4 teine ehk Jüri 
Tammanni veerg. 
Tamme harus ei ole olulisi küsimärke. Jüri (1670) jäi sulase seisuses elama Tammele ja võttis 
naiseks Lesti Tooma tütre Kaie. Laulatus oli 25.11.1694: 
 
Jüri ja Kaie teine laps sündis 11.01.1699 ja sai nimeks Tõnis. Tamme peremehest vend Jaak 
oli ristimisel vaderiks. Pärast Jaagu surma 15.02.1730 sai Jüri poeg Tõnis Tamme peremeheks. 
Tõnise naine oli Kange Mardi Jaani kasvandik Epp, nende abielu on meetrikaraamatusse 
kantud 01.12.1725:  
 
Vakuraamatutes nimetatakse 1699. a. sündinud Tõnist vanaisa järgi Tamme Hansu Tõniseks. 
Tõnise isa Jüri ei olnud peremees ja "Tamme Hansu" on siin pigem talu nimi. 
Lk. 4 esitatud tabeli teine veerg algab nooremast Tamme Tõnisest, kes oli vana Tõnise ja Epu 
üheksas ja viimane laps ning sündis 05.09.1747. Noorema Tõnise lugu on kirjas 
põhidokumendis. 
Tamme Hantsuga (1645) algava sugulusdiagrammi vasakus harus järgneb Hantsule Paju tallu 
kolinud ja seal peremeheseisusesse tõusnud Jaan (1690), kes oli aastal 1712 veel enne elukoha 
vahetust võtnud naiseks Tõnno Jüri tütre Kadri.  
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Jaani ja Kadri kaheksast lapsest neli esimest olid tütred. Paju talu peremeheameti pärijaks sai 
poeg Tõnis, kes sündis viienda lapsena 19.10.1724 ja ristiti 01.11.1724: 
 
Paju Tõnis võttis 1743 naiseks Olustvere vallast pärit Tillo Peedi tütre Mari. 
 
Tõnisel ja Maril oli ainult üks poeg, kes suri enne kolmandat sünnipäeva. Nende järeltulijatest 
oli talu pidamisel järjekorras esimene vanem tütar Kadri, kes ristiti 28.11.1747, käis leeris 
aastal 1766 ja laulatati samal aastal Luguse Jaani sulase Hansuga.  
 
Hans tuli Pajule koduväiks. Peremeheks ta ei saanud, sest suri enne peremees Tõnist 
24.01.1787. Pärast Paju Tõnise surma 1798. a. sai peremeheks Tõnise väimehe Hansu ja 
vanema tütre Kadri teine poeg Mihkel. Hansu ja Mihkli lugu on kirjas eespool 
põhidokumendis. 
Varem on Jerrmann-Tammann nimemuutmise seletuseks ekslikult oletatud, et Paju Hans oli 
Tamme Tõnise (1699) poeg. Tõnisel oli tõesti Hansu-nimeline poeg, kuid Tõnise poeg Hans 
ja Paju koduväi Hans on kaks erinevat isikut. Tõnise poeg Hans käis leeris aastal 1748 ja 
võttis juba järgmisel aastal Olustverest naise nimega Ann. 
 
 
Paju Hans polnud siis veel leeriikka jõudnud. 
Täielikumaid andmeid Tamme Hantsu (1645–1707) perekonna ja järeltulijate kohta võib 
leida Mare Väli koostatud perekonnatabelitest. ja eraldi dokumendist Tamme Hantsu 
järeltulijad Geni andmebaasis. 
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Lisa 2: Perekonnanimi Tammann kaugetel maadel 
Dammann on rahvusvaheliselt levinud nimi, kõige tuntum ehk Prantsuse sellenimelise 
teefirma järgi. Google otsing (20.02.2018) annab nime Dammann jaoks 3280000 tabamust, 
nime Tammann leiab veebist 15 korda vähem. Väljaspool Eestit perekonnanime saanud 
Dammannitel ja Tammannitel ei pruugi Eestiga mingit sidet olla. 
Nime päritolu kohta ei ole õnnestunud Euroopa onomastikakirjandusest midagi leida peale 
triviaalse keelelise seose germaani sõnadega Damm (teetamm või veskitamm) ja Mann (mees). 
Romaani keeled on tekkinud ladina keele murretest ja ladina keeles tähendab sõna damma 
hirve- või kitsetalle. 
Hiliskeskaegses Šveitsis oli Tammann tuntud perekonnanimi. Saksa-Rooma keiser ja Böömi 
kuningas Karl IV Luksemburg (1316–1378) kinnitas Tammanni vapi ilma, et oleks teda 
kodanikuseisusest aadliseisusesse tõstnud. 
       
Luzerni Tammanni heraldika. 
Luzerni raehärrade nimekirjas oli 1565. aastal koguni kaks Tammanni: Melchior ja väejuhina 
tuntud Hans. Šveitsi Tammannid olidki tuntud kui elukutselised sõjamehed. Kolonel Gebhard 
Tammann juhatas 16-ndal sajandil Šveitsi vägesid koos tuntud aadliperekonnast pärit Oberst 
Joseph Anton Freiherr Tschudi'ga (Müller 1793. Chronologische Darstellung der 
eidgenössischen Truppenüberlassungen an auswärtige Mächte, Huber, St. Gallen, vaata lk. 41, 
46 ja 48. http://www.e-rara.ch/zut/ch18/content/titleinfo/8862584). 
13-ndal sajandil hoogu võtnud ida-lääne-kaubandus nõudis karavanide sõjaväelist 
julgestamist. Suurte kaubateede hargnemiskoha Taxila lähedal  
(vt. http://www.ancient.eu/uploads/images/146.png?v=1431030813) 
asuv kaasaegse Pakistani Punjabi provintsi jääv linnake Tamman (33°40'38"N, 72°51'21"E), 
on tänini tuntud kui väejuhtide (sardarite) linn. 
Idamaades on Tamman enamasti eesnimi, mille tähendus helde ehk suuremeelne pärineb 
araabia keelest. Tuntud isikutest oli Abu Tamman (või alternatiivse transliteratsiooni kohaselt 
Tammam) 9. sajandi Süüria poeet ja filosoof. Üks tunnustatud meditsiiniuuringute instituut 
kannab nime Tamman Cardiovascular Research Institute. 
Tammany (1625–1701) oli tuntud ja USA-s tänaseni austatud indiaanipealik, vaata 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tammany ja https://en.wikipedia.org/wiki/Tammanies. 
Heakõlalisi kombinatsioone saab kuuest tähest moodustada palju, kuid juhusarnasuste 
tõenäosus ei ole päris null. Näide: kui Jeff Tamburino ja Michael Mangos asutasid 
Philadelphias PA uue tehnoloogiafirma, siis konstrueerisid nad nime asutajate 
perekonnanimede esitähekolmikutest Tamman Technologies. 
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Lisa 3: Rahvusarhiivi veebiaadressid 
Eespool on palju viiteid Eesti Rahvusarhiivi serverites asuvatele failidele. Nende failide 
lugemisõiguse saamiseks on vaja eelnevalt Rahvusarhiivi veebis http://www.ra.ee/ 
registreeruda. Registreerumine on tasuta. Käesolevas dokumendis on arhivaale viidatud 
vahetult klõpsamiseks sobivate veebiaadressidega. Aadress koosneb kahest osast: eesliitest 
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc= 
ja arhivaali standardviitest, mis algab tähtedega EAA. Standardviide sobib ka veebilehe 
http://ais.ra.ee/ detailotsingusse leidandmeteks. 
Veebiaadressi võib täiendada, lisades sellele kooloni ja fotokoopia kaadri numbri. Kaadri 
numbri järele võib lisada veel mingit kaadri osa esile tõstva rohelise raami koordinaadid. 
Näide: 
Sürgavere mõisa 1795. aasta revisjonilehe standardviide on EAA.1865.3.254/1 
Veebiaadressiks saame http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1865.3.254/1. 
See viib meid arhivaali esilehele. Tamme Jüri pere on arhivaali 51-ses kaadris, lisame :51 
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1865.3.254/1:51 
Jüri ja Mari nimede esiletõstmiseks sobiva raami koordinaadid on 73,992,1083,219 
ja veebiaadress koos raami määratlusega tuleb 
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1865.3.254/1:51?73,992,1083,219 
või http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1865.3.254/1:51?73,992,1083,219,0 
Hoiatus: mõni vanem brauser ei tunne kõiki tähemärke ja mõne märgi asemel peab kirjutama 
selle ASCII koodi. Näited: tühiku kood on %20 ja kaldkriipsu kood %2F. 
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Tamme talu lugu 
Hannes Tammet     20180129 
Alljärgnev ei ole ei ajalooteaduslik ega genealoogiline uurimus, vaid enda sugulastele ja 
asjahuvilistele lugemiseks kirjutatud lühikokkuvõte materjalidest, mis kogunesid Tammannite 
perekonnaloo uurimise kõrvalsaadusena. Olulisem osa on esitatud teises dokumendis, mille 
nimi on "Kaks haru Tammannite suguvõsast". Käesolevas kirjutis ei ole aga ka talu ajaloo 
kõikehaarav esitus, sest siin vaadeldakse Tamme talu ainult ühest küljest kui Tammannite 
kodutalu. Lähtekohaks on Tammel sündinud Julius Tammanni poja Aleksander Tammeti 
(eluaastad 1911–1980) poolt kirjutatud perekonnakroonika1, mida täiendavad Juliuse venna 
ning ühtaegu autori vanaisa Jüri Tammanni ja autori isa Feliks Tammeti dokumentidest leitud 
andmed. Tamme talu uuemat ajalugu ja kaasaega tutvustasid mulle Tamme-Tooma tänane 
pererahvas Rünno ja Eha Johanson. Mitmes küsimuses olen täiendavat teavet ja head nõu 
saanud Suure-Jaani kihelkonna ajaloo tundjalt Pikkar Joandilt. Fakte aitasid kontrollida ja 
täpsustada Mare Väli koostatud perekonnatabelid2, mis on kõige täielikum arhiividokumenti-
dele tuginev teabeallikas Tamme talu elanike kohta. 
Selgitused viidete kohta: 
 Dokumendid, mille aadress algab http://www.ra.ee/, avanevad ainult Eesti 
Rahvusarhiivi veebis registreeritud ja iseteenindusse sisenenud lugejale. 
Registreerumine on tasuta. 
 Tärn viidatud dokumendi nime lõpus näitab, et dokument asub kohalikus  
kaustas "Tammannite_lugude_lisafailid". 
Ajalooline tagapõhi 
Tamme talu asub uue administratiivjaotuse kohaselt Põhja-Sakala vallas Sürgavere 
lähedal Kobruvere külas. 19-ndal sajandil oli administratiivjaotus teistsugune. Viljandimaa 
kuulus Vene Keisririigi Liivimaa kubermangu, mille pealinnaks oli Riia. Kirik jagas maa 
kihelkondadeks, aga omandi järgi jagunes maa mõisateks. Sürgavere mõisa maad3 paiknesid 
kahes kihelkonnas: põhjapoolne osa Suure-Jaani kihelkonnas ja lõunapoolne Viljandi 
kihelkonnas. Tamme talu asus Sürgavere mõisa loodepoolses osas Vastemõisa piiri lähedal ja 
jäi Suure-Jaani kihelkonda. 17-nda sajandi alguse Poola-Rootsi sõdades jäi praeguse Tamme 
talu ümbrus pea inimtühjaks ning maa hilisem jaotus kujunes välja Rootsi ajal. 
Talud oli 19-nda sajandi keskpaigani juriidiliselt vaid mõisa majandusüksused. Külad ei 
olnud aga ei majandus- ega administratiivüksused. Maa ja elanike jaotus küladeks ja taludeks 
tugines ametlikust valitsemiskorrast osaliselt sõltumatule rahvateadvusele. Entsüklopeedias 
Eesti haldusjaotust kirjeldavas artiklis4 tuleb sõna küla kasutusel alles seoses külanõukogude 
moodustamisega 1945. aastal. 18-nda sajandi ürikutes nimetati Tamme vesiveskis möldritööd 
tegevat meest Uudeküla möldriks mis näitab, et talu on varem arvatud Uudeküla külla. Hiljem 
aga kasutati nime "Udekülla" kitsamalt ja 1826. aasta revisjonilehel nimetatakse niiviisi 
Tamme naabertalu, mis kandis Sürgavere mõisa arvepidamises numbrit 44. 
                                                 
1 Tammann A 1928 Minu perekonna kroonika* (käsikirja koopia) 
2 Mare Väli Tammannite genealoogiast.htm* 
3 Sürgavere mõisa kaart ca 1822-ndast aastast* 
4 http://entsyklopeedia.ee/artikkel/eesti_haldusjaotuse_kujunemine 
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Sürgavere (saksa keeles Surgefer) oli 17-ndal sajandil asutatud rüütlimõis ehk eramõis. 
Heinrich von Hagemeisteri5 andmetel oli 1640. aastal mõisa omanik Willibald von Berg. 
Kuningas Gustav Adolf annetas Sürgavere Pontus de la Gardie'le, kes 1663. aastal pantis selle 
Heinrich Rigemannile. Pant jäi välja lunastamata ja 1681. aastal mõis riigistati. 29. juulil 
1744. a. muutis keisrinna Jelizaveta Petrovna Sürgavere uuesti eramõisaks ja kinkis selle enda 
onutütrest õuedaamile Maria Tšoglokovale. Jüri Tammanni märkmete järgi oli sajandi 
keskpaiku mõisa rentnik von Stryk. Mõis jäi Tšoglokovite omandisse 1860-nda aastani, millal 
Aleksander Tšoglokov müüs selle Wilhelm von Wahlile. Mõis oli von Wahli perekonna 
omandis kuni võõrandamiseni 1919. aastal. Sürgavere mõisaga seotud tehinguid on 
kirjeldatud ajalehe Livländische Gouvernements-Zeitung nr. 1406 ametlike teadaannete 
rubriigis 4. detsembril 1861. aastal. 
19-nda sajandi Liivimaa elukorraldusega tutvumiseks võib soovitada Villem Reimani 
raamatut Eesti ajalugu7 alates lk. 120, kus muu hulgas kirjeldatakse ka Tartu Ülikooli rektori 
G. F. Parrot'i osa Eesti- ja Liivimaa seadusandluse liberaliseerimisel. Olgugi, et Põhja- ja 
Lõuna-Eesti vahelt jooksis kubermangupiir, olid maarahva kombed ja igapäevaelu korraldus 
üsna sarnased. Mõlemal pool piiri kehtis üks ja sama Balti erikord. Asjaajamiskeeleks oli 
saksa keel, mida riigivõim hakkas alates 19-nda sajandi keskpaigast järk-järgult asendama 
vene keelega. 18-nda sajani lõpus kehtinud õiguskorraldust väljendab Liivimaa rüütelkonna 
maanõuniku Otto Fabian von Roseni poolt formuleeritud deklaratsioon8, mille kohaselt 
talupoeg ja tema varandus on mõisniku omand. Mõisnikul on õigus talupoegi pärandada ja 
müüa, neid oma äranägemisel kohelda ja neile ilma igasuguste piiranguteta koormisi määrata. 
Elukorraldus hakkas muutuma siis, kui Venemaa tsaariks krooniti noor ja energiline 
Aleksander I. 1804. aastal said talupojad päritava maaharimise õiguse, jäid aga ikka mõisniku 
omandiks. Neid võis nüüd ikka müüa ja osta, aga ainult koos maaga. 1819. aastal kinnitas 
Aleksander I Liivimaa uue talurahvaseaduse, mis tühistas omandiõiguse inimestele ja lahutas 
talumehe maast. Maa jäi mõisniku omaks ja talumehest sai mõisa rentnik. Mõisnikud said 
õiguse maad talunike nõusolekuta müüa ja kui rentnik polnud mõisnikule meele järgi, siis 
võis mõisnik rendilepingu üles öelda ja parema rentniku otsida. Olukord hakkas muutuma 
alates 1850-st aastast, kui Nikolai I poolt kinnitatud uus talurahvaseadus andis talupoegadele 
õiguse ja reaalse võimaluse talusid päriseks osta. Sürgavere mõisnik Wilhelm von Wahl oli 
ühtlasi kihelkonnakohtunik ja püüdlikult seadust täites olevat ta peremeestele talude päriseks 
ostmist lausa peale sundinud9. Põlistalud olid suured, tavaliselt 80–100 hektarit, ja talu hind 
võis ületada 5000 rubla. Üks vene rubla sisaldas 1/40 untsi kulda mille väärtus kaasaega 
teisendatuna on ligi 30 eurot. Vähesed peremehed olid piisavalt jõukad, et avanenud 
võimalust kohe kasutada. Kõige rikkamad olid Lõuna-Mulgimaa linakasvatajad, kes ostsid 
endale talusid üle kogu Liivimaa. Ka Sürgavere mõisas ostsid pea kolmandiku taludest 
mulgid9. Tammannite esivanemate taludest läks Mulgimaalt tulnud sisserändaja kätte Paju 
talu. Selle ostis 8300 rubla eest linakasvatusega jõukaks saanud Hendrik Sabas, kes hakkas ka 
Sürgaveres lina kasvatama ja suutis juba kolme aastaga kõik võlad tasuda. Füüsikalise keemia 
professori Gustav Tammanni esivanemate koduna ja Sürgavere kandi esimese kooli 
asukohana tuntuks saanud Paju talu kuulub tänaseni Hendrik Sabase järeltulijatele. 
                                                 
5 Hagemeister H. 1837. Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands, T2, S204, 
   http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10783909_00216.html 
6 http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=livzeitung18611204.2.9.3 
7 Reiman, V. 1920. Eesti ajalugu. Varrak, Tallinn. 
   Tasuta allalaetav aadressil http://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/15533 
8 https://et.wikipedia.org/wiki/Roseni_deklaratsioon. 
9  Lust K. 2014. Mulgi hädaoht ehk kuidas mulgid võõrsil talusid päriseks ostsid, Tuna 3, lk. 44–63, 
   (von Wahli ja talumeeste suhete kohta vaata lk. 59) 
   http://www.mulgimaa.ee/userfiles/MKI%20II/Tuna_2014_3.pdf 
 Tamme talu lugu   3 
Tamme talu enne päriseksostmist 
19-nda sajandi esimese poole dokumendid on kirjutatud enamasti saksa keeles. Sõnastik 
annab eesti sõna talu vasteks saksa keeles der Bauernhof. Seda sõna mõisas ei kasutanud. 
Mõisa dokumentides kasutatakse terminit das Gesinde, mis ei tähenda kohanimega 
märgistatavat territoriaalset üksust, vaid mõisa majandusüksust. Selleks on talupere, mida 
valitseb mõisale alluv peremees (der Wirth), kellele on antud põldude majandamise ja 
pereliikmete (naine, lapsed, sulased, popsid, saunikud...) käsutamise õigus. Kuna ühes mõisas 
oli sageli mitu ühenimelist talu ja ühe suurtalu majandamine võis olla jagatud mitme pere 
vahel, siis anti taluperedele neid üheselt eristavad numbrid. Sõna talu omandas tänapäevase 
tähenduse alles 19-nda sajandi teisel poolel talude päriseksostmise tulemusena. 
Sürgavere mõisa esimese üksikasjaliku kaardi joonistas maamõõtja Albert Stein aastal 
1819. Viieteistkümnest lahtrist koosneva osakaartide tabeli kujul esitatud veebikaardilt10 
leiame Tamme talu esimese veeru teises reast. 
 
Tamme talu Sürgavere mõisa 1819. aasta kaardil. 
Kaardil on nimega tähistatud üks Tamme talu, mille maad on märgistatud topeltnumbriga 
43.44. Talu majandati tollal kahe pere poolt, mille numbrid olid 43 ja 44. Maade eraldamiseks 
perede vahel ei olnud kaardi joonistajal ilmselt volitusi. Sürgavere mõisa järgmine täpne kaart 
EAA.2072.9.48911 on dateerimata. Koostamise ajaks võib arvata 19-nda sajandi 
kahekümnendaid aastaid, sest kaart on vormistatud samas stiilis ja sama käekirjaga, kui 
                                                 
10 http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.308.6.174 
11 http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.2072.9.489 ja Sürgavere mõisa kaart ca 1822-ndast aastast* 
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kroonu maamõõtja Stellando de Capaccio poolt 1822-ndal aastal joonistatud naabermõisa 
Taevere kaart. Uuel kaardil on Tamme läänepoolse elamu juurde kirjutatud Tamme Maddis 
43, idapoolse juurde Tamme Tönnis 44. Hilisematel kaartidel asendub number 44 numbriga 
42. Taluperede nimed olid moodustatud traditsioonilisest talunimest ja peremehe, vahel aga 
ka eelmise peremehe nimest. 
 
Tamme talu südamik aastal 1822 (väljavõte kaardist EAA.2072.9.489). 
 
Võrdluseks: Tamme aastal 2016 (aluskaart: Maa-amet 2016). 
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19-nda sajandi esimese poole talude kohta on kõige hõlpsam andmeid leida Eesti 
Rahvusarhiivi poolt veebis kättesaadavateks tehtud hingeloenduste protokollidest ehk teisiti 
nimetatuna revisjonilehtedest12. Sürgavere mõisa jaoks on veebist fotokoopiatena alla laeta-
vad revisjonilehed aastatest 1795, 1811, 1826, 1850 ja 1858. Revisjoniandmed on kirjutatud 
tabelitesse, mille esimeses veerus on talupere nimi. Enne 1819. aasta talurahvaseaduse 
kehtestamist ei olnud talupoegadel perekonnanimesid. Uus seadus kohustas kõigile pere-
konnanime panema. Perekonnanimed on revisjonilehtedes registreeritud alates 1826-ndast 
aastast. Siitpeale on talurahva perekonnalood varasemast oluliselt paremini jälgitavad. 
Ka perekonnanimesid sisaldavates revisjonilehtedes lisati sõnalistele nimedele sama-
nimeliste perede eristamist võimaldavad numbrid. Perenumbrid olid enamasti seotud 
konkreetsete maatükkidega. Paraku võidi taluperede numeratsiooni vahel muuta. Tamme talu 
majandasid juba 18-ndal sajandi lõpul kaks taluperet. 1795. ja 1811. aasta revisjonilehtedel on 
läänepoolse osatalu (hiljem tuntud kui Tamme-Jüri) perenumber 70 ja idapoolse osatalu 
(hiljem Tamme-Tooma) perenumber 71. Järgmiste revisjonide protokollides on läänepoolse 
osa number 42 ja idapoolse osa number 43. 1826. revisjonilehel13 algab läänepoolse osa 
(Tamme-Jüri) elanike nimekiri niiviisi:  
  
       Gesinde 
 
      Perekonnanimi 
 
Nimi ja seisus 
                      Vanus 
                       1816 
 
  Märkus 
       Vanus 
       1826 
 
 
Madis on selles tabelis kindlasti sama Tamme Maddis, kelle nime leiame 1822. aasta 
kaardilt. Tõniseid elas aga Tammel ja naabertaludes mitu ning 1822. aasta kaardil nimetatud 
Tamme Tõnise (vanas kirjaviisis tavaliselt Tönnis, harvem Tennis) kindlaks 
identifitseerimiseks pole piisavaid andmeid. Tamme idapoolses taluperes (perenumber 43) oli 
1826. aastal peremeheks Tõnis Rosenberg (eluaastad 1766–1823). Ka aastatel 1850 ja 1858 
oli Tamme talu number 42 peremehe perekonnanimi Tammann ning Tamme talu number 43 
peremehe perekonnanimi Rosenberg. Mare Väli koostatud perekonnatabelitest14 on näha, et 
nii Tammannid kui Rosenbergid olid 1699. a. sündinud Tamme Tõnise järeltulijad ja neil 
oleks võinud olla ka ühine perekonnanimi. 




14 Sürgavere Tammannite meesliini perekonnatabelid* 
Revisjoniaastal oli 
peremeheks Madis 
Jüri (1804), kellest 
sai hea peremees 
Jüri isa: pops ehk 
sulane (Knecht) Jaan 
1818. a. surnud endine 
peremees Tõnis     (arv 
1817 on eksitus) 
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Talupere number revisjonilehel võib olla sama, kui talukoha number kaardil, võib olla 
aga ka teistsugune. 19-nda sajandi lõpu vallaliikmete nimekirjades on numbrite jaoks kolm 
veergu pealkirjadega Tallu nummer, Wamiili nummer ning Ellu-kohha klass ja nummer. 
Esimene neist on revisjonilehtes kasutatav talupere number, teine perekonnanime number ja 
kolmas kaartidel näidatud talumaa number. Kõigi Sürgavere Tammannite perekonnanime 
number on 140. Tamme-Jüri pere ehk talu number on 42 ja elukohanumber 43. Tamme-
Tooma talu number on 43 ja elukohanumber kaardil 42. Numbrite vahetamise põhjus pole 
teada. 
Tamme talu loo pani enda noorpõlves sidusa jutustusena kirja tulevane kooliõpetaja 
Aleksander Tammann (eluaastad 1911–1980, hilisem eestistatud perekonnanimi Tammet). 
Aleksander Tammanni kroonika tugineb suures osas selle autori Tamme talus sündinud isalt 
Julius Tammannilt kuuldud pärimusele. Allpool katkend kroonikast: 
Seal, kus asub nüüd minu esivanemate talu, olnud Rootsi ajal Nipi mõis, mille aset 
näidatakse veel talu krundil oleval "Keldrimäel". Pärast kaotatud mõis ja asemele asutatud 
kaks Tamme nimelist talu ja vesiveski, sest koht on järve kaldal, millest läbi voolab Lemmjõgi, 
Navesti jõe haru. Tamme tallu asunud elama Põhjasõja lõpul minu esiisa, nimega Tõnis. Ta 
tulnud sama kihelkonna Taevere vallast, Tamme talust, mis nimeline talu nüüdki veel asub 
Taevere vallas Navesti jõe kaldal, kus ka vesiveski on. Arvatavasti oli seal ka vanal ajal 
vesiveski, ja Tõnis kutsutigi sealt Sürgaveresse, et ta asutaks ka seal vesiveski. Talude nimi 
"Tamme" ei ole tekkinud mitte tammepuu nimetusest, vaid veskitammi nimetusest, mis pärit 
saksakeelsest sõnast "Damm". Viimasest sõnast on tuletatud ka meie perekonnanimi 
"Tammann", mis vanades kirikuraamatutes kirjutati "Dammann", see tähendab tammi mees. 
Eeltoodud osa perekonnakroonikast on dokumentidega tõestamata ja ka perekonnanime 
tegelik päritolu on küsitav. Talu nimi "Tamme" on palju vanem, kui perekonnanimi ja 19-nda 
sajandi dokumentides on perekonnanimi "Tammann" tegelikult kirjutatud alati tugeva 
algustähega. Võib arvata, et perekonnanimi tuletati talu nimest, mis võib tuleneda nii puud kui 
veskitammi tähistavast sõnast. Eestis elab praegu nii Tammanni kui Dammanni nimelisi 
elanike. Üks Viljandimaalt pärit Dammannitest teatas siinkirjutajale, et tema esivanemate 
nime kirjutati ametipaberites kuidas juhtus nõrga või tugeva T-ga olenevalt dokumenti 
vormistanud ametniku paremast äranägemisest. 
Alates Madisest on Aleksander Tammanni kroonika arhiivimaterjalidega paremini 
kooskõlas ning võib jätkata katkendite kopeerimisega kroonika tekstist: 
Vanem vend Tõnis uppus Tamme järve. Kolmas vend Jaan sai minu esiisaks. Tema ei 
olnud aga Tamme talu peremees, vaid elas talu maa peal popsina, peremeheks sai temast 
vanem vend Madis. ..... Madise poeg Jaan kõrvaldati peremehe ametist joomise pärast ja 
asemele pandi peremeheks popsi Jaani poeg Jüri. ..... Tema nime järgi hakati hüüdma minu 
esivanemate talu "Tamme Jüri" talu. Jüri sündis 1804 aastal. Ta abiellus Sürgaverest 
Kuninga talu tütrega, kelle nimi oli Mari, perekonna nimi oli Villem..... (Kommentaar: 
Kuninga talu nimetamine on arvatavasti eksitus. Mare Väli andmetel sündis Mari Villem 
01.03.1811. Kookla talus15 ja oli enne abielu Kapsta talus teenija. Kapsta talu kuulus Viljandi 
kihelkonda ning Jüri ja Mari laulatati 1831. a. Viljandis Jaani kirikus16). 
                                                 
15 http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3149.2.3:326?107,1564,916,83,0 
16 http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3149.2.4:79?1325,1321,747,129,0 
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Jüri ajal eraldati veski talust, ühtlasi asutas mõis veski juurde ka kõrtsi. 
Jüri ja Mari olid hoolsad töötegijad ja arukad talupidajad. Jüri ei suitsetanud tubakat 
ega joonud viina. Mõlemad olid sügavusklikud inimesed. Jüri oli suur kirjalugeja. 
Piibliraamatu oli ta kolm korda läbi lugenud, ka oli tema raamatukapis olemas kõik tolle 
aegne vaimulik kirjandus. Ühtlasi olid nad vennastekoguduse liikmed ja Jüri oli 
vennastekoguduses ettelugeja. Kuigi raske teoorjus rõhus talupidamist, sai Jüri oma aja kohta 
jõukaks meheks. Oma kolmele pojale pärandas ta igaühele 400 rubla17. Mari suri 1872. 
aastal. Jüri elas vanema poja Jaani juures ja suri augusti kuus 1887. aastal. 
Jüril oli kolm poega ja kaks tütart. Poegade nimed olid Jaan, Jüri ja Tõnis; vanema tütre 
nimi oli Kadri, noorema nimi Ann. Kadri abiellus Lõhavere valla peremehe Tõnu Aibeliga; 
Anne võttis naiseks Vastemõisa valla Maasika talu peremees Jüri Stiem. Noorem vend Tõnis 
asus elama Saarde kihelkonda, Kilingi valda, Nõmme alevisse, kus hakkas kaupmeheks ja sai 
jõukaks meheks. Tema poeg Aleksander lõpetas Tartu Ülikooli, võttis osa ohvitserina 
Maailmasõjast, pärast oli mõnda aega Eesti Vabariigi saadikuks Ukrainas. Vanem tütar 
Marie sai mehele advokaat Reisikule. Marie Reisik18 oli Eesti Asutava Kogu liige ja on tuntud 
seltskonnategelane ja juhataja naisühingutes Tallinnas ja Tartus. Jüri keskmine poeg Jüri 
elas oma eluaja Tamme talu maa peal ja pidas sepa ametit. Tema lapsed elavad mõned 
Tallinnas, mõned Tartus. 
Jüri vanem poeg Jaan on minu vanaisa. Temast sai Tamme talu peremees. Kui talusid 
hakati müüma, siis oli Tamme Jaan üks esimestest, kes Sürgavere vallas oma talu päriseks 
ostis ja seda eluaja pidas. Oma järeltulijate 
õnnetuseks laskis tema mõisniku von Wahli 
hoiatustest hoolimata ostukontrahti panna oma 
noorema venna Tõnise nimi, et peremehe nime 
kaudu Tõnist päästa sõjaväeteenistuse kohustusest, 
nagu see tol ajal oli võimalik. 
Niisuguse väärsammu astunud Jaan oma isa 
tungival pealekäimisel. Tagajärg oli see, et Jaan 
ostis oma töö ja vaevaga talu, ehitas sinna uued 
hooned, aga pärast Tõnise surma tunnistasid 
Tõnise pärijad Jaani ostetud talu omaks ja Jaan 
pidi oma viimased eluaastad, kui ta oli juba 82 
aastat vana, omast talust lahkuma. Jaan oli laiema 
silmaringiga inimene, sest noores põlves oli käinud 
Suure-Jaani kihelkonnakoolis. Vallas oli ta 
lugupeetud inimene, oli mitmel puhul Sürgavere 
valla peakohtumees. Abielus oli ta Vastemõisa 
valla Leesmendi talu tütrega, kelle nimi oli Ann, 
sündinud Ihloff. Ta, see on minu vanaema Ann 
sündis 25. mail 1840. aastal, suri oma kümnenda 
lapse Kadri sündimise juures 14. juunil 1883. 
                                                 
17 400 rubla väärtus oleks kullaekvivalendi järgi üle 10000 euro. Päriseksostmise ajal oli see 1/10 talu hinda. 
18 https://et.wikipedia.org/wiki/Marie_Reisik 
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aastal. Vanaisa abiellus veel teist korda Eeva Mikalai'ga, kes pärit Vastemõisa vallast, Kabila 
külast, Pärdi talust, sündinud 7. aprillil 1855. aastal. Elab alles. 
Vanaisa Jaan sündis 30. aprillil 1832. aastal, suri 1. juunil 1914. a. Nad puhkavad 
kõrvuti vanaemaga Suure-Jaani surnuaial, kus nende kalmukünkaid ehib raudkivist raiutud 
hauasammas, püstitatud laste poolt 1. juunil 1926. aastal. Sealsamas on ka vanavanaisa Jüri 
ja vanavanaema Mari hauad. Suure-Jaani surnuaial puhkavad kõik minu otsesed esivanemad. 
Tamme Jüril on Tammannite perekonnaloos veel üks teene, mis kroonikas märkimata. 
Tamme lapsed said alghariduse 1735-ndal aastal asutatud Paju koolis ja 03.08.1804. a. 
sündinud Tamme Jüri ning 24.05.1805. a. sündinud Paju Jaan olid arvatavasti koolivennad. 
1826. aasta revisjonilehte on mõlemad sisse kantud kui Sürgavere mõisa teenijad 
ametinimetusega hofsjunge. Jaan ja tema isa Mihkel olid perekonnanimeks saanud Jerrmann. 
Arvata võib, et Jaan ja Jüri teadsid enda esivanematest nii mõndagi, mida kirja ei pandud, ja 
teadsid ka reeglit, mille kohaselt ühise esiisa meesliini järeltulijatel peaks olema üks ja sama 
perekonnanimi. Kui Pajo Jaan läks hiljem Sangaste mõisa teenima, siis hakkas ta enda 
perekonnanimeks kirjutama Tammann ja nii läks see nimi edasi Jaani pojapojale, kes sai 
ülemaailmselt tuntuks kui Tartu ja hiljem Göttingeni Ülikooli füüsikalise keemia professor 
Gustav Tammann. 
Talude päriseksostmine ja edasine saatus 
19-nda sajandi kuuekümnendatel aastatel algas talude päriseksostmine, mõisate asemel 
muutusid riigi administratiivjaotusteks vallad ja revisjonilehtede asemele tulid 
vallanimekirjad, mis Sürgavere valla jaoks on saadaval aastatest 1868, 1876 ja 1902–1908. 
Tamme talu loos on olulisel kohal läänepoolne naabertalu Leesmendi nr. 83, mis kuulus 
Vastemõisa mõisale. 1826. aasta revisjoni ajal oli Leesmendi peremeheks Jaan Madise p. 
Ihloff (1764–1841). Perekonnanime päritolu pole teada. Vene eesnimest Ilja (eestipäraselt 
Elias) tuleneb Ivan-Ivanov skeemi järgi perekonnanimi Илов, mida Venemaal tuleb ette üsna 
harva. Sakslased ja ka teised Euroopa rahvad kirjutavad vene nimede lõpus seisva v-tähe 
kohale ff. Nime esitäht hääldub pikalt ja sellepärast lisavad sakslased siia h-tähe. Nii saab 
vene Илов–ist saksa Ihloff. Talunime Leesmendi või Leensmitte ja perekonnanime Ihloff 
teemal fantaseerimiseks on palju võimalusi. Üks variant tugineb asjaolule, et slaavi sõna il ja 
germaani sõna lehm tähendavad mõlemad savi. 
1850. aasta revisjoni ajal oli Leesmendi peremeheks saanud Jaani poeg Jaan (1794). 
Tema poeg Toomas sündis 19.06.183019. 1858. aasta revisjonilehes on öeldud, et Toomas on 
1857. aastal läinud elama Sürgavere mõisa. Suure-Jaani kiriku meetrikaraamat20 näitab, et 28. 
aprillil 1857. a. laulatati Toomas Ihloff ja Tamme talu peretütar Ann Rosenberg, kes oli siis 
alles 19 aastane. Toomas tegi hea partii, sest Anne isal Jaan Rosenbergil ei olnud meessoost 
pärijat ja nii sai koduväiks läinud Toomas kaasavaraks 83 ha suuruse talu. Paraku oli aga talu 
seadusjärgseks omanikuks Sürgavere mõisnik. Toomas oli ettevõtlik mees ja üks esimesi, kes 
Sürgaveres talu päriseks ostis. Aasta oli siis 1865 ja talu hind 4290 rubla, millele praeguses 
                                                 
19 http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1287.3.5:90?1351,1761,1073,106,0 
20 http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1287.1.272:47?1221,850,989,91,0 
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vääringus vastab ligikaudu 130000 eurot. Talu nimetati nüüd Tamme-Tooma taluks. Talu 
piirid on näidatud ostukontrahti juurde kuuluval kaardil21. 
Tamme-Jüri talu lugu on juba sisse juhatatud eeltoodud katkenditega Aleksander 
Tammanni kroonikast. Nagu kroonikas öeldud, kuulas Jaan Tammann isa sõna, ostis 1867. 
aastal talu noorema venna Tõnise nimele ning maksis selle eest mõisnikule 3800 rubla22. Talu 
ostmise ajal oli Tamme vanaperemees Jüri 62-aastane, noorperemees Jaan 34-aastane ja 
Tõnis, kelle nimele talu osteti, 17-aastane. 
Nii Jaan kui Toomas ehitasid Tammele uued elumajad. Tamme-Jüri elumaja pole 
tänaseni säilinud. Tamme-Tooma 1860. a. ehitatud maja on alles ja moodustab osa Tamme 
talu tänaseks renoveeritud elumajast. Kui Toomas sai 70-aastaseks, siis kinkis ta talu enda 
pojale Jürile. 1911. aastal tehti algselt kahetoalisele elumajale kahetoaline juurdeehitus. Samal 
aastal peremees Jüri suri ja talu jäi pidama tema naine Ann koos lastega. Hiljem viis talu heale 
järjele Jüri ja Anne poeg Juhan, kes sai gümnaasiumihariduse ja võttis eestistamiskampaania 
ajal enda uueks perekonnanimeks Leesmäe. Tamme-Tooma eduloost ja Juhan Leesmäest võib 
lugeda Aimur Joandi artiklist23. 
Tamme ja Leesmendi suhted sellega ei piirdunud. Toomast kümme aastat noorem õde 
Ann oskas ära võluda Tamme Jüri vanema poja Jaani ja 1865. aasta aprillis sai Leesmendi 
peretütrest Annest Tamme-Jüri noorperenaine24. Ann sünnitas Tamme Jaanile kümme last. 
Jaani ja Anne esimesest pojast Jürist sai kooliõpetaja ja käesoleva kirjutise autori vanaisa. 
Tamme-Jüri talu vormiline omanik Tõnis Tammann sai Kilingi-Nõmmel linakaupmehe 
ametit pidades rikkaks, kuid raha ei toonud talle õnne. Tõnise seitsmest lapsest neli surid 
noorelt25. 1902. aasta detsembrikuul oli Tõnis sünnitalus Tammel, võttis püssi, läks talu küüni 
ja laskis end maha. Saarde kiriku meetrikaraamatus on surma põhjuse kohale kirjutatud sõna 
застрелился26. Motiivid on teadmata. 
Tõnise varandus võimaldas tütar Mariele ja poeg Aleksandrile hea hariduse. 
Põllumajandus oli pärijatele võõras ja talu vaid asi, mida sai rahaks teha. Jaan Tammanni 
kooliõpetajast poeg Jüri pidas küll plaani talu ära osta ja seda koos isaga majandada27, kuid 
hind käis üle jõu. 
                                                 
21 Tamme 42 ostulepingu kaart http://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/viewImage?id=9304 
   Ametlik teade Livländische Gouvernements-Zeitung, nr. 72, 
   30.06.1869  http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=livzeitung18690630.2.2.4 
22 Tamme 43 ostulepingu kaart http://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/viewImage?id=9305 
   Ametlik teade Livländische Gouvernements-Zeitung, nr. 72, 
   30.06.1869  http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=livzeitung18690630.2.2.4 




27 Tamme lepingu projekt 1912* 
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Tamme-Jüri talu edasise saatuse kohta on siinkirjutajal vähe infot. Ajalehtedest võib 
leida lakoonilisi teateid: 
 Ajalehes Sakala 11.01.1910 on öeldud, et enampakkumise teel tuleb 
müügile Sürgawere wallas „Tamme-Jüri" talu nr. 43, 69,24 dess. (ca 76 
ha) suur, hüp. wõlga 6650 rbl. protsentidega, hinnatud 5600 rubla. 
 Tallinna Teataja 31.08.1912 rubriigis "Talukohad haamri all" on 
nimetatud Elisa Tammanni talukoht „Tamme-Jüri nr. 43" Sürgavere 
wallas Suure-Jaani kihelkonnas. Koha suurus 203 wakamaad 14 kappa; 
hüpotegiwõlga on koha peal 6650 rbl.; müügiks hinnatud 2000 r. peale. 
Oksjonite tulemustest pole teateid. 
 Sakala 16.02.1932 kirjutab: Jakob Tammani Sürgaweres asuv Tamme-
Jüri nr. 43, suurus 203 wkm. sai uue omaniku 6400 kr. eest. 
Aleksander Tammanni kroonikas ei ole juttu Tamme veski saatusest. Arhiivist leitud 
dokumendid28 näitavad, et Sürgavere mõisnik Wilhelm von Wahl müüs 1866. aasta lõpul 
kinnistu nr. 823 nimega Tammeveski 43A päriseks Jüri Tammannile. Teated talude Tamme nr. 
42 ja 43 päriseks müümise kohta on avaldatud ajalehe Livländische Gouvernements-Zeitung 
ühes ja samas numbris, kus ei ole aga mingit märget veskikoha Tamme nr. 43A ostu-müügi 
kohta, kuigi see toimus ajaliselt kahe eelnimetatud tehingu vahel. Tamme veski kirju ajaloo 
kohta on Rahvusarhiivi kaustas EAA.3760.1.4332 üle saja lehekülje dokumente ja see lugu 




Katkendid aastatel 1889 ja 1990 väljastatud tõenditest (EAA.3760.1.4332), 
mis näitavad veski ostja nime, ostmise aega 31.12.1866 ja hinda 3800 rubla. 
Veski ostja ei olnud aga Tamme talu peremees Jüri Jaani p. Tammann (1804), vaid 
25.04.1839. a. sündinud noor mölder Jüri Jaani p. Tammann29, kelle edasise saatuse kohta 
pole seni õnnestunud andmeid leida. Mölder Jüri oli pärit Sürgavere mõisa Kolga talust 
N7630. Vallaliikmete nimekirjades on tema "Wamiili nummer" 140 nagu kõigil Sürgavere 
Tammannitel, konkreetne sugulustee Tamme talu elanikega ei ole aga teada. 
                                                 
28 Digitaliseerimata säilik EAA.3760.1.4332, vaata koopia. 
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Arhiivis leiduvate dokumentide järgi hakkasid aastal 1894 vähemalt seitse isikut Jürile 
antud laenusid tagasi nõudma viidates selle juures veskile kui laenu tagatisele. Laenatud 
summad olid suured, ühelt isikult kuni 490 rubla. Siit oletus, et veski osteti tegelikult 
vastastikule usaldusele rajatud mitteametlikule ühistule, kus mölder Jüri oli vaid peaosanik ja 
teiste osad vormistati nagu talle antud laenud. Veskikoht müüdigi laenude katteks. Esimesed 
uued omanikud ei tulnud aga veski majandamisega toime ja Tamme vesiveskit müüdi mitu 
korda edasi. Viimasena ostis selle 10.01.1915. a. toimunud oksjonilt August Keridon kes 
pakkus veskiga kinnistu nr. 823 eest 8552 rubla. Veskikoht ja vesiveski jäid August Keridoni 
ja hiljem tema pärijate omandusse kuni nõukogude võim maa natsionaliseeris. Veski 
sissetulekud olid ilmselt tagasihoidlikud, sest 1938. aastal oli Augusti poeg Oswald Keridon 
sunnitud Tamme veski 7000-kroonise laenu tagatiseks pantima. Laenu andja oli mölder Jüri 
Tammanni asutatud mitteametliku ühisuse üks liige Jüri Wendelin. 
Saksa okupatsiooni ajal 1941–1944 jäid nõukogude võimu poolt natsionaliseeritud talud 
esialgu riigi omandiks ja nad tagastati peremeestele alles kuus kuud enne nõukogude vägede 
saabumist. Viljandi ajaleht Sakala31 kirjeldab 27-ndal jaanuaril 1944. a. Kõpu vallamajas 
toimunud pidulikku reprivatiseerimiskoosolekut, kus piirkonnakomissar L. Bombe andis 
reprivatiseerimistoimikud üle ka Vastemõisa valla talupidajatele. Talu tagasi saanud 
peremeeste hulgas on üles loetud ka Jüri Iloff – Tamme-Toomase talu, Imanta Illi – Tamme-
Jüri talu ja Osvald Keridon – Tamme-Veski talu. 
Pärast Teist maailmasõda kuulutati kõigi kolme eelnimetatud talu pererahvas kulakuteks 
ja saadeti Siberisse. Talud ja veski läksid kolhoosi omandisse. Tamme-Tooma tallu on olnud 
sisse kirjutatud alates 1970. aastast üle 20 pere, kes olid põhiliselt Volgamaalt tagasi tulnud 
eestlaste järglased. 
1981. aastal tuli Mulgimaalt Tammele majanduskandidaadi teaduskraadiga agronoom 
Rünno Johanson, ostis 1983. a. "Kalju" kolhoosi käest elumaja ja erastas 1999. a. 27 ha talule 
kuulunud maast. Rünno Johanson remontis kapitaalselt Tamme-Tooma vana elumaja ja viis 
talu uuesti majanduslikult heale järjele32. 
"Kalju" kolhoos müüs 1987. aasta ka Tamme-Veski 1880-ndal aastal ehitatud elumaja 
erakätesse. Maja ostja Velli Lillemäe erastas 2000. aastal 3.5 ha maja juurde kuuluvat maad, 
müüs aga kinnistu juba samal aastal edasi ja selle praegune omanik on Ege Kiilaspä. 
Veskihoone ise ei asu Tammeveski kinnistul. Selleks on moodustatud eraldi 0.18 ha pindalaga 
kinnistu "Tamme vesiveski", millel on teine omanik. 
                                                 
31 http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=sakalaew19440128.2.22 
32 Johanson R - Siin elaks õueski - ajakirjast Maakodu* 
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Vasakul joonisel on Tamme 
talud 1936. aasta kaardil33 Tamme-
Tooma on siin pea täpselt algsetes 
piirides, kaupmees Tõnise pärijatele 
jäänud Tamme-Jüri on aga lõhutud 
kolmeks, uued osatalud on 
Tammesaare (eraldatud 1914) ja 
Kingu (eraldatud 1924). Kaardi 
kagunurka jääb Tiitsu nr. 83 ja läände 
Leesmendi nr. 78. 
Piirid: sinine kriipsjoon on Kingu 
43b, punane kriipsjoon Tammesaare 
43A, pidev punane Tamme 42, pidev 
roheline Tamme-Jüri 43, violett 
kriipsjoon Tamme-Veski 43a. 
Kaardile on lisatud Tamme-Jüri nr. 43 
ja Tamme-Tooma nr. 42 
päriseksostmise aegsed piirid: 
Tamme-Jüri punastest ringikest 
joonega ja Tamme-Tooma rohelise 
kriips-punkt joonega. 
Tamme-Jüri vanad hooned on hävinud, endisaegse elamu koht on kolme kaasaegse 
kinnistu Uus-Tamme, Imanta-Illi ja Tamme vesiveski piiril. Uus-Tammele on kolhoosiajal 
ehitatud kahepereelamu. Tamme-Jüri talu viimase ennesõjaaegse peremehe järgi nime saanud 
Imanta-Illi on hoonestamata. Vesiveski ei tööta enam ammu. Järve kuju näitab, et pais oli 
1936. aastal madalam, kui praegu. Veski silikaathooned34 on ehitatud kolhoosiajal. Neid on 
kasutatud kartulihoidlana ja viljakuivatina, praegu seisavad nad kasutult. Tammeveski järve 
lõunakallas on eraldatud puhkealaks ja Tammeveski kinnistule on ehitatud puhkemaja35, mis 
avas uksed külastajatele 2015. aastal. Üle veskitammi viiv tee on aga traataiaga suletud nii 
sõidukitele kui jalakäijatele. 



















































































































 Tamme talu lugu   14 
 
Tamme-Tooma elumaja aastal 2016. Maja ees Eve Tammet ning Rünno ja Eha Johanson. 
 
Uus-Tamme 2016. Pildi vasakus servas on näha veskihoone ots ja paremas servas puude taga 
varemeküngas, kus arvatakse olnud Nipi mõisa keldrid. 
 
Hannes Tammet, Pikkar Joandi ja Tamme-Tooma pärija Jaan Baum 2016. aastal 
Lemmakõnnul Pikkar Joandi Naadimetsa talu juures. 
Selgituseks: Tamme talu idapoolse osa nr. 42 ostis päriseks Toomas Ihloff ja läänepoolse osa 
nr. 43 Jaan Tammann, kes vormistas talu venna Tõnise nimele. Toomas Ihloff ja Jaan 
Tammanni naine Ann olid vend ja õde ning mõlemad panid oma esimesele pojale nimeks Jüri. 
 Hannes Tammet on Jüri Tammanni poja Feliksi poeg, 
 Pikkar Joandi on Jüri Ihloffi tütre Helmi poeg, 
 Jaan Baum on Jüri Ihloffi tütre Saara poeg. 
Tamme Hantsu järeltulijad 
(Näide suguvõsa kirjeldamisest Geni.com abil, 18.02.2017) 
Tuntuim ülemaailmne genealoogia andmekeskus Geni asutati 2006. aastal USA-s ja müüdi 
2012. aastal Iisraeli firmale MyHeritage. Geni andmebaasis on üle 100 miljoni isikukirje ja 
seda täiendavad pidevalt miljonid vabatahtlikud üle maailma ligikaudu samal viisil, kui 
täiendatakse Wikipeediat. 100 miljonit on muljetavaldav, aga see on siiski vaid kahe protsendi 
jagu Maa elanikkonnast. Eesti on Genis suhteliselt hästi esindatud ja harrastusgenealoogide 
jaoks populaarne keskkond. 
Geni andmete õigsus on vabatahtlike vastutusel ja firma ei anna kasutajale mingeid garantiisid. 
Geni isikukirjetele saab aga lisada selgitusi ja paljude kontrollitavate dokumendiviidetega 
varustatud kirjete usaldusväärsus läheneb Wikipeedia artiklite usaldusväärsusele. 
Geni oluliseks osaks on üle veebi kasutatav tarkvara andmete haldamiseks, visualiseerimiseks 
ja analüüsimiseks. Geni sisaldab ka suhtlemisvahendeid ja võtab endale järk järgult 
sotsiaalvõrgustiku ülesandeid. Geni abil saab hõlpsalt moodustada traditsioonilisi puukujulisi 
sugulusdiagramme. Vaatlusaluse suguvõsa kasvamisel aga läheb diagramm varsti nii laiaks, et 
kaotab näitlikkuse. Geni sisaldab aga ka vahendeid nii esivanemate kui järglase puude 
tabelikujuliseks esitamiseks (kõugutabelid ja tüvetabelid).  
Tammannite esimene kiriku meetrika-
raamatus dokumenteeritud esiisa on 
Tamme Hants (nime standardkuju on 
Hans). Suure-Jaani abieluregister näitab, 
et Tammannite esivanemad pidasid juba 
1690-ndal aastal möldri ametit: 
Geni andmekeskus on viimasel ajal üle koormatud, kuid osutus siiski suuteliseks koostama 16 
põlvkonna tüvetabeli, mis sisaldab Tamme Hantsu ja kõiki tema Geni-s registreeritud järglasi 
ning nende abikaasasid. Tabel, milles on 16600 järglast ja 7998 nende abikaasat, on 
vormistatud 908-leheküljelise pdf-failina. Faili maht on 16.1 MB ja selles on tabeli kõigi 
liikmete jaoks ka veebiviiteid Geni isikukirjetele. Olgugi kompaktsem kui puukujuline 
diagramm, on ka tabel käsitöö korras 
uurimiseks raskepärane. Arvuti abil 
analüüsimiseks on aga nii palju erinevaid 
võimalusi, et sobivat valmisprogrammi ei 
oska soovitada. Konkreetsetele 
küsimustele vastuste leidmiseks on 
enamasti mõistlik kirjutada paarkümmend 
rida spetsialiseeritud programmikoodi. 
Näitena võib Tamme Hantsu 16 põlvkonna 
tüvetabelist niiviisi leida vasakul esitatud 
järglaste jaotuse põlvkondade järgi ja 
järgmisel leheküljel esitatud nimestatistika. 
Viimaste põlvkondade puhul on koht 
andmebaasis pea alati vaid reserveeritud ja 
nime asendab leppesõna <privaatne>. See 
leppesõna esineb vaadeldavas tüvetabelis 
10674 korda. 
 
Sugupõlv Liikmeid Näide 
1 1 Tamme Hants (1645) 
2 8 Tamme Jüri (1670) 
3 23 Tamme Tõnis (1699) 
4 38 Tamme Tõnis (1747) 
5 95 Jaan Tammann (1776) 
6 249 Jüri Tammann (1804) 
7 550 Jaan Tammann (1832) 
8 1097 Jüri Tammann (1866) 
9 1773 Feliks Tammet (1903) 
10 2317 Hannes Tammet (1937) 
11 2688 Tanel Tammet (1965) 
12 3752 Mattias Tammet (1989) 
13 3053 <privaatne> 
14 900 <privaatne> 
15 48 <privaatne> 
16 9 <privaatne> 
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Järglaste enam kui 80 korda 
esinevad perekonnanimed: 
Perekonnanimi Arv 
Tammann või Tamman 231 



































Kolm järglaste tabelis kõige sagedamini 
nimetatud mõisanime: 
Mõis Arv 
Taevere või Taifer 731 
Vastemõisa või Vastsemõisa 447 
Sürgavere või Surgefer või Surgifer 206 
 
 
Järglaste abikaasade enam kui 25 korda 
esinevad perekonnanimed: 
Perekonnanimi Arv 
Tammann või Tamman 79 
Saar 59 
Laas 51 













Meessoost abikaasa viib oma perekonna-
nime järglaste perekonnanimede tabelisse 
 

























         Jaan Tammanni nimelisi isikuid on tabelis 20 ning Jüri Tammanni nimelisi 16 































Abriss der Familie Tammann 
 
I. Payo Hans (Stammvater der Jerrmann [Germann], nachmaligen Tammann),  
* 1737, † Payo1 24.1.1787, Knecht des Payo Tõnis, dem er als Pächter in Payo folgte;  
∞ Groß-St.Johannis 14.11.1769 
Payo Kaddri, * (Payo) 1748, † Payo 7.10.1809, Tochter von Payo Tõnis [Tammann], 
Pächter des Hofes („Gesindes“) Payo bei Sürgefer und seiner 2. Ehefrau Marri. 
Payo Tõnis (Tammann), *1722, hatte mit seiner Ehefrau (*1728) (nach der Genealogin Marta 
Tammanns 8 Söhne und 7 Töchter, aber) keinen überlebenden Sohn, die (Halb-) Pacht des Hofes Payo 
ging daher an seine Tochter, bzw. an seinen Schwiegersohn, Hans Jerrmann. 
Kinder von Payo Hans (Jerrmann): 
1)  Tönnis * 1770. 
2)  Mihkel, * 1773/77, siehe II. 
3)  Hans , * 1779. 
4)  Jaan , * 1783. 
 
 
Die Kirche von Groß-St.Johannis 
 
Das heutige große, um 1880 erbaute Bauernhaus in Payo 
 
1
 Payo (heute Paju) war eines der 48 Gesinde des Ritterguts Sürgefer (Sugavere) im nördlichen Teil Livlands 
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II. Payo Mihkel (Michel Jerrmann [Germann]), * Payo, ~ Groß-St.Johannis 7.11.1777, 
† Payo (Groß-St.Johannis) 25.4 1845, erbte vom Vater die Halbpacht2 des Gesindes 
Payo3; 
∞  I. Groß-St.Johannis 3.12.1796 Mari, * 1776/77, † ... (vor 1818), Tochter von 
Kääriko Tõnis und Mari, 
∞  II. Groß-St.Johannis 20.1.1818 Ewa, † Payo (St. Johannis) 15.9.1830, Tochter 
von Raguni Jüri. 
Kinder von Payo Mihkel (Jerrmann): 1. Ehe: 
1) Tõnnis, * 1799, (1826) Knecht. 
2) Jaan, * 1805, siehe III. 
3) Ado, * 1807, † 1825. 
4) Jurri , * 1812. 
5) Marie Jerrmann, dann Tammann, ~ Groß-St.Johannis 9.2.1816, zog zu ihrem Bruder nach Sagnitz, 
Mutter eines unehelichen Sohnes (Adolf)), 1835 Patin bei Leopodine Tammann. 
2. Ehe: 
6) Maddis, * 1824. 
?) Ello ∞ Limberg, Oberförster (in Sagnitz?; Kinder : zwei Söhne Rembert [† ca. 1865 durch 
Jagdunfall] und Max, und 2 Töchter, davon Ella † 1870/80 als Braut]). 
 
III. Johann Tammann (bis 1837: Jaan Jerrmann genannt Tammann), * (Payo), ~ 
Groß-St.Johannis 24.5.1805, † Riga 10. (Wassersucht), ☐(St.Gertrud) 14. 1.1871, 
1826 Hof-junge in Payo, kam 1832 als Diener des Regierungsrates Grafen 
Christopher Magawly de Calry nach Riga und heiratete dort im selben Jahr 
Wilhelmine Meiß aus dem 190 km entfernten Sagnitz, das Friedrich von Berg, dem 
nachmaligen Generalfeldmar-schall, und seinem Bruder gehörte; wie die beiden 
Brautleute sich trafen, ist nicht über-liefert, plausibel ist, daß auch die Braut in Riga 
angestellt war, dies erklärt allerdings nicht, daß Johann Tammann Friedrich von Berg 
traf, der offenbar Gefallen an dem jungen Mann fand und ihn nicht nur als Gärtner 
(1835) und dann als Koch (1837) anstellte, sondern er befreite ihn auch von der 




 Die Halbpächter erhielten in Livland bis 1849 vom Grundherrn den Boden und die Produktiosinstrumente, der 
Pächter zahlte in Form von Arbeitsleistungen oder Naturalien. 
3
 Paju mit etwa 100 Hektaren wurde um 1870 von Hendrik Sapas gekauft; es gehört heute Frau Tiiu Silm, die es 
im Sommer bewohnt. Das heutige Bauernhaus wurde um 1880 erbaut. ‐ In 4 km Entfernung liegen zwei 
möglicherweise namensgebende Höfe nebeneinander, Tamme‐Jüri und Tamme‐Tooma, beide nur etwa 100 
Meter von einer alten Mühle, Tamme‐Veski entfernt; diese liegt neben einem Damm (estn.: tamm). Es ist aber 
auch denkbar, daß die Inspiration zu dem Namen Tammann von „Eiche“ (estn.: tamm) kommt in Analogie zu 
Payo (paju = Weidenbaum). 
4
 Emilie Collin (1791 – 1896), eine illegitime Halbschwester der Brüder Berg, lebte mit ihrer Schwester Adele in 
Sagnitz als Familienngehörige. Sie diktierte als fast Hundertjährige ihre sehr interessanten und luziden 
Lebenserinnerungen (Mskr. im Archiv der Oktoberrevolution, Staatsarchiv der russischen Konfö‐ deration, 
St.Petersburg). Sie schrieb, schon ihr Vater, Friedrich von Berg (1763 – 1811), habe als Erster [?] im Baltikum 
Bauern in die Freiheit entlassen. Um 1840 nennt sie die befreiten Bauern Buchholtz, Tannbaum, Tammann, 
Jürgensohn, Gegel und Sonner; mindestens die drei ersten waren Bergsche Verwalter. 
5Sagnitz (Sangaste) im Kirchspiel Theal‐Fölk liegt im südlichsten Teil Estlands (bis 1919 Livlands, 25 km von 
der Grenzstadt Walk [Valga]) und war mit 12 000 Hektaren (vor der Abtrennung des Bauerngutes 1849) und 148 
Gesinden eines der großen Güter des Baltikums, das seit 1808 bis zur (teilweisen) Enteig‐ nung 1919 den 
Herren von Berg gehörte. Das erst 1874 erbaute Schloß ist derzeit Hotel. 
6Voraussetzung für das Amt des Verwalters (Disponent, früher Amtmann) war Lesen und Schreiben und ein 
gewisses Organisationstalent. Als zentrale Aufgabe oblag ihm, die dem Gutsherrn von den Bauern geschul‐ 
dete Arbeitszeit einzuziehen und sinnvoll zu gestalten. Er führte darüber Buch , wobei ihm ein Amtsschrei‐ ber 
Hilfe leistete. Seine Anordnungen wurden von Reitern (Schildreitern) an die einzelnen Gesinde und Bauern 
übermittelt. Der Verwalter übte auch die Polizeigewalt auf dem Hofgut aus. 
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und machte ihn 1839 zum Verwalter (Disponent) von Sagnitz5 als Nachfolger von 
Adolf Tannbaum;6 da Friedrich von Berg meistens abwesend war, hatte der 
Disponent große Freiheit und Verantwortung, dies besonders nach dem Tod Gustav 
von Bergs (1861), 1868 Ritter des kais.russ. St. Wladimir-Ordens 4. Klasse nach 35-
jähriger Dienstzeit (dank Friedrich von Bergs), 1868 pensioniert, dann Hausbesitzer 
in Riga (Ritterstr. 82) und in Arensburg, errichtete 23.10.1868 zusammen mit seiner 
Ehefrau sein Testament; er hatte für einen Esten eine ungewöhnliche Karriere – 
nach ihm galten die Tammann als Deutsch-Balten („Kadakas-Deutsche“); 
∞ Riga 7.8.1832 (im Personalbuch III von Theal-Fölk (Sagnitz), nicht in den Rigaer 
Kirchenbüchern) Wilhelmine Meiß (Mina Mõisa), * Sagnitz 13., ~ Theal-Fölk 
22.12.1810 
(Paten: Hofrätin Wilhelmine von Berg geb. von Ermes, Frau von Reutern, Meister 
Gustav Girgensohn), † Riga 27.1. (Herzschlag), ☐ (St. Gertrud) 3.2.1888, 1840 
begleitete sie als Kammerfrau Leopoldina von Berg auf einer mehrwöchigen Reise 
nach Italien; ihr jüngster, lebens-untüchtiger Sohn Rembert brachte sie um ihr 
Vermögen, so daß sie schließlich in großer Armut lebte und von der Gräfin Charlotte 
von Berg, geb. Gräfin von Sievers, unterstützt wurde; Tochter des Kochs in Sagnitz 
Mõisa Kustav und der (∞ Theal-Fölk 27.12.1809) Karige Trina, Tochter von Karige 
Henõ und der Endrige („Karige Heño + Endrige T. Trina“). 
 
 
Johann und Wilhelmine (Meiß) Tammann 
  
 
Links: Das alte Herrenhaus in Sagnitz; das Schloß wurde erst 1874 erbaut. Rechts: 
Das Wohnhaus des Verwalters Johann Tammann in Sagnitz (derzeit in historischer 
Restauration). 
Kinder von Johann Tammann und Wilhelmine Meiß: 
1) Heinrich, * 1833, siehe IV.1. 
2) Leopoldine, * 1835, Siehe IV.2. 
3) Leopold, * 1837, siehe IV.3. 
4) Rembert, * 1845, siehe IV. 
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Johann Tammanns Haus an der Ritterstraße 82 in Riga (Google Street View) 
  
 
Heinrich und Mathilde (Schünmann) Tammann 
IV.1. Heinrich Michael Engelhard Tammann, * Riga 4., ~ (St.Jakob) 19.2. 1833 
(Paten: Graf Christopher Magawly, Maurermeister Karl Schultz, Schuhmachermeister 
Hart-meyer, Schuhmachermeister Adamson [zwei weitere Paten unleserlich], † Gory-
Gorki (Gouvernement Mohilev, heute: Gorki) 6.12.1864, besuchte eine Privatschule 
in Riga, kam 1.8.1846 auf Empfehlung Friedrich von Bergs in die Tertia des 
Alexander-Gymna-siums in Pernau, 21.5.1850 Konfirmation durch Pastor M. 
Girgensohn in Pernau, 29.6. 1852 Zeugnis der Reife Nr. 2, 29.7.1852 – 1857 und 
1859 immatrikuliert an der Univer-sität Dorpat (stud. med.), hielt sich zur 
Landmannschaft Livonia (war aber nicht deren Mitglied, obwohl er in dem 
Stammbuch des Livonen Hans Diedrich Schmidt7 die Mitgliedsnummer 478 trägt), 
 
7
 Ehemals im Besitz von Dr. Erik Undritz, Basel. 
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30.6.1859 approbierter Arzt, machte seinen Dr.med. vermutlich im Ausland, 1859 - 
1860 Privatarzt auf Schloß Sagnitz des krebskranken Gustav von Berg, dann 
Kreisarzt und freipraktizierender Arzt in Jamburg (Gvt. St.Petersburg; heute 
Kingisepp), 1861 Stadtarzt und Titulärrat in Gory-Gorki (Gvt. Mohilev), dort auch 
Institutsarzt und Professor an der Landwirtschaftlichen Akademie sowie Mitglied des 
Institutsrats, Hofrat; er starb mit nur 31 Jahren, nachdem er sich während des 
Polenaufstandes 1864 an Typhus infiziert hatte; 
 
 
Heinrich und Mathilde (Schünmann) Tammann 
∞ Dorpat 6.6.1860 Mathilde Robertine Friederike Schünman, * Dorpat 14.9. 1834, † 
Dorpat 2.8.1886 (Krebs), zog 1865 zurück zu ihrer Mutter in Dorpat, gab 
Handarbeitsstunden in der Schule von Kitty Schmidt, verkaufte 1881 die väterlichen 
Häuser an der Holmstraße und betrieb 1881-1883 eine Wäscherei, nahm nach 1883 
Pensionäre im Haus Mühlenstedt am Petersburger Berg; Tochter von Johann 
Jochim Christian Schünmann8 (1780-1840), aus Lübeck, Buchdrucker in Riga, dann 
seit 1817 ein für das Baltikum wichtiger Universitäts-Buchdrucker in Dorpat und 
Verleger der „Dörptschen Zeitung“, und von seiner 2. Ehefrau Justine Friederike 
Dorothea Schulz (1803 – 1876), aus Werro (Vöru), sie führte die Druckerei noch bis 
1875 weiter. [Tochter des Kreisrevisors, dann Landmessers in Werro Otto Conrad 
Schulz und der Friederike Amalie Freudenfeldt] 
 
 
Die Landwirtschaftliche Akademie in Gory-Gorki 
Kinder von Heinrich Tammann: 
1)  Gustav, siehe V.1 
2) Wilhelmine, siehe V.2. 
3) Mathilde, siehe V.3 
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IV.2. Wilhelmine Marie Leopoldine (Poldi) Elise Tammann genannt von Berg, (in den 
polnischen Genealogienwerken Uruski VIII, 262, und Zychlinski III, 39 wird sie als 
Gräfin von Berg geführt), * Sagnitz 3., ~ Theal-Fölk 27.6.1835 (Paten: Frl. Adele 
Collin, Frl. Marie Weber, Marie Tammann, Frau Julie Stein, Assessor Gustav von 
Berg, Buch-halter Friedrich Lehmann, Küster Adolph Urberg, Gustav Jürgensohn), † 
Warschau 14./26., ☐ 18./30.4.1878, 1838 bei einem Besuch in Sagnitz von 
Leopoldina von Berg, geb. Donna Cicogna Mozzoni dei Conti di Terdobbiate 
(Ehefrau von Friedrich von Berg, nachmaligem Grafen, Generalgouverneur von 
Finnland und Vizekönig von Polen) nahm sie die kleine Leopoldine mit nach St. 
Petersburg und ließ sie dort im katholischen Glauben (nochmals) taufen, adoptierte 
sie später und vererbte ihr ihre schönen Diamanten und schließlich ihr persönliches 
Vermögen, sie wuchs bis zur Heirat in St.Petersburg, Helsingfors und in Warschau 
im königlichen Schloß auf und wurde die ständige Begleiterin der erblindenden 
Gräfin,9 nach der Heirat wohnten die Lachnicki im Schloß, nach 1874 in der Smolna-
Straße, dem Schloß gegenüber; 
 
8
 Über Schünmann ausführlich in: Ene-Lille Jaanson, Johann Joachim Christian Schünmann , in: Buch und 
Bildung im Baltikum (Festschrift für Paul Kaegbein zum 80. Geburtstag, Schriften der Baltischen Historischen 
Kommission Bd. 13, 2005, S. 343-408). 
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∞ ... 1854 Ignacy Lachnicki (Wappen Własnego), katholisch, * ... (1825/26), † 
Warschau 11.2.1889, auf Lachnow und Hrajn (russ. Polen), 1869 kais.russ. 
Generalmajor , 1874 zum kaiserl. Gefolge beordert, 1881 von diesem entlassen und 
zum Generallieutenant befördert, Adelsmarschall des Gouvernements Kowno, Ritter 
des kais.russ. Orden von St. Vladimir 3.Kl. (1870), St.Stanislaus 1. Kl. (1873), und 
St.Anna 1. Klasse (1879), Ritter des kgl. Schwed. Schwert-Orden (1860) und 
Großkreuz des k.k. Franz-Joseph-Ordens, auf Lachnow und Hrajn, publizierte unter 
dem Pseudonym Antoni Antymagnetystowicz, und der Anila (Antonina) Trembicka. 
  
Kinder Lachnicki 
1) Leopoldyna (Dina) Lachnicki, (ca. 1855-1925), auf Lachnow und Hrajn, besuchte das Pensionat 
Sacre Coeur in Wien; ∞ 1879 (in kinderloser Ehe) (Graf) Eduard Chrapowicki (Wappen Godzdawa), 
* 1853, † Lachnow 3.12. 1905, kais.russ. Oberst, Adjutant des Generalgouverneurs von Warschau, 
Graf Paul von Kotzebue, [Sohn des kais.russ. Generalmajors (Graf) Kasimierz Chrapowicki und der 
Adelaida Ciechanowiecka]. 
2) Ignaz Lachnicki, * Helsinfors 1857, † Gresten (Oberösterreich) 15.7.1859. 
3) Stanislaus Lachnicki, * Wien 27.7.1863, † Wien 12.8.1863, ☐ Gresten. 




IV.3. Friedrich Gustav Leopold Tammann, * Sagnitz 10., ~ Theal-Fölk 25.3.1837 
(Paten: Generallieutenant Friedrich von Berg in Warschau, vertreten durch seinen 
Bruder Gutav von Berg, Disponent Friedrich Tanbaum, Graf Friedrich von Mengden, 
Disponent Albrecht Kolbe, Wilhelmine Fink, Louise Sonner geb. Masing, Eleonora 
Jürgenson, Frl. Adele Collin), + (Moskau) ...(im Sommer 1905), Offizier, im 
persönlichen Stab von Friedrich von Berg, pachtete nach dessen Tod (1874) ein Gut 
in Rußland (Gvt. Mohilev), verlor seinen Besitz bei einem Großbrand, worauf er in 
Moskau eine industrielle Schmiede gründete; 
∞ ... Marie Petersen, vormals Wirtschafterin bei Leopold Tammanns Eltern. 
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Kinder: 3 Söhne (davon 2 jung verstorben) und 2 Töchter, der überlebende Sohn: 
Friedrich Johann Tammann, 1906 als Adliger im Adressbuch von Moskau, besuchte 1927 Gutav 
Tammann (V.1) in Göttingen. 
Kinder: 
1)  Valentina Ivanovna Tammann, * Moskau 27.1.1904, (1930) Geologin in Moskau. 




IV.4. Rembert Johann Gotthard, * Sagnitz 6., ~ 20.4.1845 (im Hause durch Pastor 
Sellheim, Paten: General en chef Friedrich von Berg in St.Petersburg, Krüger 
Friedrich Sommer, Charlotte von Berg geb. Gräfin von Sievers), † Wenden ... 1911, 
studierte an der landwirtschaftlichen Akademie Petrov-Rasumovski in Moskau, zog 
nach Wenden, wurde dort Bürger und betrieb eine Fuhrhalterei, er wurde früh zum 
Alkoholiker und lebte in zunehmend zerrütteten Verhältnissen; 
∞ I. ... (geschieden 1.9.1876) Hermine Busse, ... 
∞ II. (1881) Marie Oja, * Sagnitz 10.12.1855, † Riga 6., ☐ (St.Gertud) 8.9.1910, war 
bis 1881 Magd bei Rembert Tammann, Tochter von Karl O. in Walk und 
Magdalena .... 
Kinder von Rembert Tammann: 
Tochter 1. Ehe: 
1. Meta Mathilde Kinder 2. Ehe: 
2. Marie Anna Tammann, * Riga 5.12.1881, † Celle 15.3.1964, war bis zur Verehelichung 
Krankenschwester am Alexandra-Stift in St.Petersburg, ∞ St.Petersburg 14./27.3.1915 
(St.Katharina) Alfons Julius Dobbert, * Zarskoje Selo 27.2.1876, † Celle 12.11.1955, besuchte 1886- 
94 das klas-sische Gymnasium der deutschen Hauptschule St.Petri in St.Petersburg, 1894 -1902 stud. 
theol. in Dorpat, Examen als Hauptlehrer an der Universität St.Petersburg, 1903-12 Oberlehrer in 
Ruß-land, 1913-17 an der Deutschen St.Petri-Schule, daneben auch am Pagenkorps seiner Majestät, 
1916 kais.russ. Staatsrat, Ritter des kais.russ. St.Stanislaus-Ordens 2.Kl. und des Anna-Ordens 3.Kl., 
1918 städtischer Lehrer in Riga, 1919 Konsistorialexamen, 1920 Pastor zu St.Pauli in Riga, 1934 
Emeritierung, 1939 Umsiedlung nach Posen, 1940 - 45 Archivar der Städtischen Bildstelle Posen, 
lebte seit 1945 in Celle; Sohn von Nikolaus Alexander Dobbert und der Eugenie Barones-se von 
Stempel. 
Tochter Dobbert: 
Katharina Julie Wilhelmine Marie Dobbert, * St.Petersburg 26.2.1916, † Hamburg 
4.11.1994,Sekretärin in Celle, ∞ Arved Wilhelm Gernsdorff, * Riga 10.4.1908, vermißt in 
Polen seit 1945, cand.med., Optiker in Riga, zuletzt Gefreiter in einer Dolmetscherkompanie, 
Sohn des Optikers in Riga Ernst Gernsdorff und der Marie Davidson. 
Tochter Gersndorff: Ursula (Ulla) Marie Gernsdorff, * Litzmannstadt 
22.2.1941; ∞ Ham-burg 10.12.1969 Dr. Jürgen Drenkhahn, * Hamburg 25.12.1939, 
Dr.phil., Manager bei British Petroleum, Opernexperte, Sohn von Alwin Gernstorff, 
Kirchenmusiker, u.d. Gertrud ... 
3. Johann Leopold, *Riga 4.1.1884, verschollen seit 1914, Verwalter eines Gutes im Gouver-nement 
Kursk, soll sich der Revolution angeschlossen haben. 
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4. Martin, * 1885/86, † (nach wenigen Stunden) 
5. Betty, * Juli 1887, † 1893 
6. Wilhelmine, * 1889, † 1891 
7. Nicolai, * 1892, † (nach wenigen Stunden) 
8. Charlotte Elisabeth Catharina, * Wenden 3.9.1894, soll als Blumenverkäuferin in Berlin gelebt 
haben und Muter eines illegitimen Sohns gewesen sein. 
9. Woldemar, *1898/99, † (nach wenigen Stunden). 
  
Gustav Tammann 
V.1. Gustav Johann Heinrich Apollon Tammann, * Jamburg (Gouvermement St. 
Petersburg, heute: Kingisepp) 16./28.5.1861 (im Kirchenbuch von Narwa, Paten: 
Oberst Apollon von Traubenberg, Oberst von Bippen, Verwalter Johann Tammann, 
Frau Sophie von Traubenberg, Frau Justine Schünmann), † Göttingen 17.12.1938, 
kam mit 3 Jahren nach Dorpat (in einen Haushalt mit 7 Frauen: Großmutter, Mutter, 3 
Tanten und 2 Schwestern), besuchte 1872 – 1879 das Gymnasium in Dorpat, erhielt 
1874 von Graf Friedrich von Berg einen Platz in der Kadettenschule in Pleskau 
angeboten (von der Mutter abgelehnt), 1879-80 stud. phys., 1880-82 stud. chem., 
Cand. chem., Laborant amChemischen Institut, 1883- 84 Lehrer an d. Realschule, 
1885 Mag. chem., 1887 Privatdozent, 1888 Gehilfe des Direktors des Chemischen 
Kabinetts, 1889 Dozent, 1890 Dr. chem., 1892-94 a. o. und 1894-1903 o. Professor 
der Chemie in Dorpat, mehrfach ins Ausland abkommandiert, erhielt die goldene 
Medaille der Kais. Russischen Akademie der Wissenschaften in St. Peters-burg, die 
ihn 1913 als ordentliches Mitglied berief (abgelehnt), Wirklicher Staatsrat, Ritter des 
Kais. Russischen St.Stanislaus-Ordens 1. Klasse und des St.Anna-Ordens 2. Klasse, 
- 1903 o. Professor der anorganischen Chemie in Göttingen (auf Betreiben von 
Walter Nernst) und seit 1907 der physikalischen Chemie, 1904 – 1938 
Mitherausgeber der Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie (200 Bände), 
1930 emeritiert, arbeitete im Auftrag der Industrie noch bis 1936; - Kgl. Preuß. 
Geheimer Regierungsrat (1909), Dr. phil. h. c. (1926 Frankfurt), Dr.ing. h.c (Claustal-
Zellerfeld), Dr.rer.nat.h.c (Dresden)., Ehrenbürger der Technischen Hochschule 
Stuttgart (1929), ordentliches Mitglied der Akademie in Göttingen (1910) und der 
Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina (1936), korrespondierendes 
Mitglied der Akademien von St.Petersburg (1912), Berlin (1919) und Wien (1923), 
Ehrenmitgl. der Estländischen Literarischen Gesellschaft (1925), der Dorpater 
Naturforscher-Gesellschaft, der Gesellschaft für Metallkunde (1921), der Deutchen 
Bunsen-Gesellschaft (1929), des Institute of Metals in London, der Chemical Society 
und der Akademie der Wissenschaften der UdSSR (1927), erhielt die Goldene 
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Medaille der Akademie der Wissenschaften in St.Petersburg (1912), den Bunsen-
Preis der Deutschen Bunsengesellschaft (1921), die Bakhuis–Roozeboom-Medaille 
der Niederländischen Akademie der Wissenschaften (1923), die Liebig-Denkmünze 
des Vereins Deutscher Chemiker (1925), die Heyn-Denkmünze der Deutschen 
Gesellschaft für Metallkunde (1929), die Otto-Schott-Medaille, den Carl-Lueg-Preis 
des Deutschen Stahlinstituts in Düsseldorf,(1929) und die goldene Paternó-Medaille 
der Italienischen Chemischen Gesellschaft (1932) und 1936 den Adlerschild des 
Deutschen Reiches (“Dem Altmeister der Deutschen Metallurgie”), wurde 35mal von 
Nominatoren zum Nobelpreis vorgeschlagen; seit 1973 verleiht die Deutsche 
Gesellschaft für Materialkunde die Tammann-Gedenkmünze und seit 1995 die 
Universität Göttingen den Gustav-Tammann-Preis, in Göttingen ist eine Straße nach 
ihm benannt. 
 
Gustav und Anna (Mitscherling) Tammann. – Anna Mitscherling geb. Böhm mit 
Tochter Anna Tammann geb. Mitscherling und Enkelin Edith Tammann 
∞ St. Petersburg Anna Maria Mitscherling, * St. Petersburg 1865, † Göttingen 1920 
(Freitod), Tocher von Ferdinand Linus Mitscherling (1833 - 1899), aus Chemnitz, 
Generalagenten der „Alten Leipziger Lebens-Versicherung“ in Reval und St. 
Petersburg, und von Amalia Anna Augste Elwine Pauline Böhm aus Liegnitz. 
Kinder von Gustav Tammann und Anna Mitscherling: 
1)  Edith, siehe VI.1. 
2)  Heinrich, siehe VI.2. 
3)  Else (Dodo), siehe VI.3. 
 
      
            Universität in Dorpat                          Grab Tammann in Göttingen mit den 
                                                                    Gräbern von Gustav und Anna Tammann, 
                                                                    Wilhelmine Tammann, Edith und Gustav 
                                                                     Angenheister, und Heinrich Tammann. 
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Wilhelmine Tammann (Tantchen) 
V.2. Wilhelmine Leopoldine Justine, * Gory-Gorki 18./30.12.1862,, † Göttingen 
20.4.1943, Oberin, verbrachte nach den Schulen etwa ein Jahr in Paris, ca. 1897 – 
1907 Gouvernante bei den drei Töchtern (Olga, Vera und N.N.) einer Familie 
Romanov, die im Winter in St.Petersburg und im Sommer auf innerrussischen Gütern 
lebte, 1907 - 1917 Oberin am Alexandra-Stift zu St. Petersburg, arbeitete mit der 
Großfürstin Elisabeth Feodorovna von Rußland, Prinzessin von Hessen und bei 
Rhein in der Kriegsverwundetenhilfe, kam nach der Revolution nach Deutschland, 
1920 Oberin an einem Krankenhaus in Wohlau (Schlesien), zog 1922 zu ihrem 
verwitweten Bruder und führte diesem den Haushalt, sie machte ungemein schöne 
Handarbeiten, lebte nach 1939 in der Pension Wunderlich in Göttingen. 
 
Aleksandr A. und Mathilde (Tammann) Vladimirov 
V.3. Mathilde (Genrichovna) Tammann, * Gory-Gorki 24.1./5.2.1864, † Leningrad 
16.2.1940, führte 1896 – 1916 einen literarischen Salon in St. Petersburg; 
∞ ... 1888 (kinderlos) Aleksandr (Sascha) Aleksandrovich Vladimirov, russ.-orth., * St. 
Petersburg 21.5./2.6.1862, † Leningrad 20.1./2.2.1942 (während der Belagerung von 
Leningrad) , Dr.med., Diplom-Veterinär, Mikrobiologe, Pathologe und Epidemiologe, 
besuchte das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Berlin und das Stadtgymnasium in 
Riga, 1882 die Universität Dorpat, 1885 Student bei Robert Koch in Berlin, 1888 
Assistent am Pathologischen Institut in Dorpat, 1890 Gehife des Chefs der Epizooto-
logie-Abteilung des Instituts für Experimentelle Medizin (IEM) in St.Petersburg, seit 
1885 Chef dieser Abteilung, kais.russ. Staatsrat, 1895 – 1896 an der Ecole Nationale 
Vétérinaire zu Alfort (Frankreich), 1897 Gründer des Laboratoriums für Beulenpest 
und Pestimpfpräparate in St.Petersburg und Leiter der Pest-Insel „Fort Alexander 
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I.“ vor Kronstadt, 1914 – 1926 o. Professor für Epizootologie am Zenskij Medicinskij 
Institut in Petrograd, 1918 – 1927 Direktor des IEM, Spezialist für Malleus, Tuberku-
lose und Lepra, er war wesentlich an der Einführung des Malleins und des Tuberku-
lins in die Praxis beteiligt, Gründungs- und Ehrenmitglied der Leningrader Gesell-
schaft für Mikrobiologie, Ehrenmitglied der Russischen Gesellschaft für Tierärzte, des 
Royal Veterinary College etc., 1940 „verdienter Wissenschaftler der Sowjetunion“; 
Sohn des Kleinbürgers (meshchanin) Aleksandr Vladimirov in St.Petersburg und der 
Anette Matussevich. 
 
Gustav und Edith (Tammann) Angenheister 
VI.1. Edith Anna Mathilde Wilhelmine Tammann, * Dorpat 19./31.3.1892, † Göttingen 
14.12.1946 (Freitod); 
∞ Göttingen 20.5.1914 Gustav Heinrich Angenheister, * Kleve 16.2.1878, † Göttingen 
28.6.1945, Dr.phil., Geophysiker, besuchte das humanistische Gymnasium Kleve, 
die Universitäten Heidelberg, Münster, München und Berlin, 1902 Assistent am 
Physika-lischen Institut Heidelberg 1905 am Geophysikalischen Institut Göttingen, 
1907 Observator am Observatorium auf Samoa, 1910 Privatdozent für Geophysik in 
Göttingen, 1911 a.o. Professor ebda., 1914 Direktor des Geophysikalischen 
Observatoriums auf Samoa, 1921 Observator am geodätischen Institut Potsdam, 
1925 Direktor der geophy-sikalischen Abteilung ebda., 1926 Honorar-Professor an 
der Technischen Hochschule Berlin, 1928 o.ö. Professor für Geophysik in Göttigen; 
Sohn des Heinrich Angenheister, Dr.med.vet., und der Elisabeth Henrika Jansen. 
Söhne Angenheister: 
1)  Heinrich Angenheister, * ... 1915, gefallen 1940 in Rußland, Offizier. 
2)  Gustav Georg Gunter Angenheister, *Apia (Samoa) 8.11.1917, † München 19.4.1991 
(Krebs),Geophysiker, 1937 Abitur, bis 1952 in russischer Gefangenschaft, 1952 Dr.phil. und am Amt 
für Bodenforschung in Hannover, 1957 o.ö. Professor in München (ohne Habilitation), 1983 





VI.2. Heinrich Linus Alexander Tammann,* Dorpat 16./28.11.1894, † Hannover 
16.3.1946 (Herzinfarkt), Chirurg, besuchte das humanistische Gymnasium in Göttin-
gen, 1914 Infanterist und nach Verwundung der kgl bayer. Luftwaffe zugeodnet, als 
Pilot und Aufklärer in Palästina, 1916 Ehrenbecher für Sieger im Luftkampf, Eisernes 
Kreuz 1. Klasse, kgl.bayer. Kriegsverdienst-Orden 4. Klasse mit Krone und Schwer-
tern, kais.ottoman. Medschidié-Orden 3. Klasse, 1918 stud.med. an den 
Universitäten Göttingen und München, 1928 Privatdozent in Göttingen, 1933 
Oberarzt und a.o. Pro-fessor für Chirurgie ebda, 1933 – 1946 Leitender Arzt der 
chirurgischen Abteilung am Friederiken-Stift in Hannover, 1938 Lehrauftrag und seit 
1940 außerplanmäßiger Pro-fessor für Luftfahrtmedizin an der Technischen 
Hochschule ebda., 1943 als Beratender Chirurg der Luftwaffe an der Ostfront, seit 
1944 Generalarzt d.R., Ritterkreuz zum Kriegsverdienst-Kreuz mit Schwertern, 
Großoffizier des kgl. rumän. Ordens vom Stern etc.; 
 
Heinrich und Verena (Bertholet) Tammann 
 ∞ Göttingen 9.3.1929 Verena Salome Bertholet, * Basel 27.5.1907, † Basel 
24.1.1988, nahm ab 1944 an den geheimen Sitzungen (später CSU) in München teil 
mit Joseph Müller („Ochsensepp“), Alois Hundhammer, Johannes Semler u.a., um 
die deutsche Nachkriegspolitik zu planen, schlug 1946 eine politische Laufbahn in 
Bayern aus und zog nach Basel zurück, Buchhändlerin speziell von bibliophilen 
Büchern und Auto-graphen, Verwaltungsratsmitglied der „Haus der Bücher AG“, 
Tochter von Profes-sor Dr.theol., Dr.theol.h.c. Alfred Robert Felix Bertholet (1869 – 
1951), o.ö. Professor für Altes Testament und Religionswissenschaft in Basel, 
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Tübingen, Göttingen und Berlin, kgl.preuss. Geheimen Konsistorialrat, und von 
Salome Schmid von Glarus. 
Kinder von Heinrich Tammann 
1)  Regula Tammann, siehe VII.1. 
2)  Andreas Tammann, siehe VII.2. 
3)  Sibylle Tammann, siehe VII- 
 
Gerhart Husserl           Else (Dodo) Tammann              Jakob Klein 
VI.3. Elsa Georgia Wilhelmine (Dodo) Tammann, * Göttingen 28.2.1903, † Annapolis, 
Md., 4.3.1992, sie gab anspruchsvollen Koch- und Handarbeitsunterricht und war 
das gesellschaftliche Zentrum des St. Johns Colleges; 
∞ I. Göttingen 8.9.1923 (geschieden Washington, D.C., 20.6.1950) Gerhard Adolf 
Husserl, * Halle a.d. Saale 22.12.1893, † Freiburg i.Br. 9.9.1973, Dr.iur., 
Rechtshilosoph, besuchte das humanistische Gymnasium und die Universität 
Göttingen, 1924 Privat-dozent in Bonn, 1926 o.ö. Professor in Kiel, 1933 in Göttingen, 
1934 in Frankfurt a.M., 1935 zwangsweise in den Ruhestand versetzt, 1938 - 1948 
Professor an der National University Washington, D.C., 1949 – 1953 Rechtsberater 
der U.S. Militärregierung in Berlin, 1954 Wiedergutmachung und Honorar-Professor 
in Freiburg i.Br., 1960 Bundes verdienstkreuz; (er ∞ II. Freiburg i.Br. 27.8.1955 Anna 
Maria Greiner gesch. Emming-haus, kath., * Konstanz 25.6.1919, Tochter von Otto 
Greiner, Architekten, und Anna Maria Riedle), Sohn des Philosophen Edmund 
Husserl, Dr.phil., Dr.phil.h.c., Profes-sors an der Universität Freiburg i.Br., und der 
Elwine Steinschneider; ∞ II. Arlington, Va., 30.6.1950 Jacob Klein,* Libau (Kurland) 
19.2./3.3.1899, † Annapolis, Md., 16.7.1978, Dr. phil., Philosoph, Mathematiker und 
Pädagoge, besuchte das Gym-nasium in Jeletz (Gouv. Orel), Lipetzk (Gouv. Tambov) 
und Brüssel, erwarb 1917 nachPrivatunterricht das Abitur in Berlin, studierte in Berlin 
und Marburg, lebte bis 1935 als Privatgelehrter in Berlin, 1935 Gast-Professor an der 
Karls-Universität Prag, 1937 –1938 in England, 1938 Professor am St. John´s 
College in Annapolis (gegründet 1696, drittältestes College in den U.S.A.), Md., 1949 
– 1958 Dean (Dekan) ebda., er war wesentlich an der Entwickung des Colleges 
beteiligt, Sohn des Groß-kaufmanns (Pelze) und Landbesitzers in Californien Saul 




Gabriele Edith Elisabeth Margarethe Wilhelmine Getrud (Gay) Husserl, * Kiel 11.11.1927, †Glen 
Bumie, Md., 4.6.2000,Versicherungsangestellte; 
∞ I. Annapolis (luth. Kirche) 24.12.1951 (geschieden Baltimore 1965) Ove Walter Clemmenson, 
III, *Union City, N.J., 21.7.1931, † Baltimore 29.7.2011, Flugzeugmechaniker, staatlicher 
Sicherheitsagent, Sohn des Ove C., II u.d. Else ..., 
∞ II. Rockwell, Md., (bapt. Kirche) 23.11.1968 William Lee McCollum, † 5.9.1987, Taxifahrer, Sohn 
des Joseph McCollum. 
Kinder Clemmenson: 
1) Thomas Gerhart, *Annapolis 12.9.1953, lebte in einem Heim. 
2) Patricia Else, * Annapolis 5.1.1955, Gärtnerin, behindert. 
  
VII.1. Regula Anna Verena Tammann, * Göttingn 19.1.1930, † ..., cand.med.dent., 
eidgenössisch diplomierte Zahnärztin, eidgenössich brevetierte Segelfliegerin, 
Reiterin; 
∞ Basel 25.10.1957 Hans Waldemar Ziegler, * Zürch 19.6.1917, † ..., Dr.iur., Anwalt, 
Syndikus der Basler Orchestergesellschaft. 
Kinder Ziegler: 
1) Pascal Cornelius Ziegler, * Göttingen 26.8.1958, Dr.phil., Pysiker, Senior Radar SystemEngineer 
bei RUAG Aviation; ∞ ... 
2) Xenia Aglaia Ziegler, * Basel 16.9.1963, Reiterin,Werbeberaterin; ∞ Basel 12.11.2004 
DieterBartsch, * Bremen 11.8.1956, Unternehmer, Sohn des Werner Bartsch und der Monika Witt. 
Söhne Bartsch: 
1)  David Benjamin, * Basel 17.11.2004 
2)  Moritz Sebastian, Basel 10.8.206 
3)  Fabian Aurelius Heinrich Hans Ziegler, * Basel 3.5.1967, Dr.rer.pol., General Manager bei Royal 
Dutch Shell; ∞ Basel, 24.4.1999 Isabelle Marianne Schenker, * Basel 11.12.1966, PR-Bera-terin, 
Tochter des Chemikers Dr.sc.nat. Karl Schenker und der Irène Gander. 
Kinder Ziegler: 
1)  Lara Sophie, * Utrecht 22.11.2000 
2)  Joris Henry, * Hamburg 5.9.2003 
  
 
Andreas und Yvetta (Jundt) Tammann 
VII.2. Gustav Alfred Andreas Tammann, * Göttingen 24.7.1932, Dr.phil., 
Dr.rer.nat.h.c. (Istanbul 1985), Astronom, besuchte math.-naturwiss. Gymnasium 
Basel, studierte inBasel,Freiburg i.Br. und Göttingen, 1961 Dr.phil., Assistent am 
Astronomischen Institut Basel, 1963 – 1971 an den Mount Wilson and Palomar 
Observatories (now: Hale Observatories) als Assistant and Research Associate, 
1971- 1977 Senior Research Fellow in Basel, o. Professor für Astronomie in 
Hamburg, 1973 Visiting Fellow Institute of Astronomy Cambridge, 1975 – 1993 
Associate European Southern Observatory (ESO), 1976 – 1985 Visiting Associate 
Hale Observatories, 1977 – 2002 o. Professor und Direk-tor des Astronomischen 
Instituts Basel, 1981 – 1984 Präsident der Astronomischen Gesellschaft, 1982 – 
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1992 Member Space Telescope Advisory Team der European Space Agency (ESA), 
1989 Dekan, 1992 -2002 Member Comite Cientifico International Cana-ry Islands, 
1992 – 2002 Council Member of ESO, 2000 – 2004 Präsident der Internatio-nalen 
Stiftung für Höhenforschung auf Jungfraujoch und Gornergrat, Mitglied der New York 
Academy of Science (1974), Fellow der American Association for the Ad-vancement 
of Science, der Schweizer. Akademie für Naturforschung (1984), der Leo-poldina 
(1984), der Academia Europaea (1990) u. d. Academia di Napoli (1994), kor-
respondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(1998) 
u. d. Heidelberger Akademie der Wissenschaften (1993), Einstein-Preis (2000), 
Tomalla-Preis (2000), Karl Schwarzschild-Preis (2005); 
∞ San Francisco 22. 7. 1965 Yvetta Jundt, * Chabag (Bessarabien) 16.12.1939, + 
Basel 29.3.2015, Physiotherapeutin, T.d. Paul Jundt, Weingutsbesitzer, u.d. Feonfila 
Lafazan. 
Kinder Tammann 
1)  Tatjana Tammann, siehe VIII.1. 
2)  Thomas, Tammann siehe VIII.2 
 
Charles Henry und Sibylle (Tammann) Bruggmann 
VII.3. Sibylle Margarethe Georgia Augusta Friederike Tammann, * Göttingen 
31.8.1936, studierte in Basel und am St.John´s College in Annapolis (Md), Dr.iur. 
∞ London 10.12.1960 Charles Henry Bruggmann, * Prag 14.10.1927, † Blonay 
24.6.2013, Dr.iur., Anwalt, Diplomat, 1961 Botschaftsekretär in Karachi, 1964 an der 
EFTA in Genf, 1967 Botschaftsrat in London, 1972 an der OECD in Paris, 1975 im 
Haag, 1978 Botschafter in Prätoria, 1983 in Kopenhagen und 1987 in Brasilia; Sohn 
des Gesandten in Prag und Botschafters in Washington Dr.iur. Charles Bruggmann 
und der Mary Wallace [Schwester des US-Vizepräsidenten Henry A. Wallace]. 
Kinder Bruggmann: 
1) Charles Dominick Bruggmann,* Hong Kong ..., M.A. (Oxon.), ∞ Vevey 28.10.2000 Yingzi Jia, * 
Yanji, Jilin (China) 5.6.1972, diplomierte Ärztin, Akapunkteurin. 
2)  Rebecca Mary Verena Bruggmann, * Genf 21.11.1967, Dr.med., FMH für Innere Medizin, 
Geriaterin; ∞ Vevey 12.9.1998 Fabien Dreher, * Genf 18.1.1967, Dr.med., FMH für Gynäkologie und 
Geburtshilfe, Chefarzt im Bezirksspital Nyon, Sohn des Kaufmanns Peter Anton Dreher und der 
Suzanna Steinmann. 
Sohn Dreher: 
 Sébastien , * Nyon 4.8.2009. 
3) Laetitia Christabel Anne Bruggmann, * London 5.6.1970, lic.en droit, Rechtsberaterin, Vize-
Präsidentin der Firma Firmenich, Genf; ∞ Blonay 26.6.2004 Laurent Paul Pictet, * Vevey 4.11. 1966, 
dipl. Architekt, Executive Director der UBS, Unnternehmensberater, Sohn des Chemikers Dr.chem. 
Gérard Arnold Pictet und der Meili Elisabeth Lang. 
Kinder Pictet: 
1)  Hélena Sofia Béatrice Pictet, * Genf 29.11.2003 
2)  Cléa Anna Elisabeht Pictet, * Genf 11.4.2006 





VIII.1. Tatjana Anna Salome Caroline Euphrosine Verena Theophila Cleophea 
Cassio-peia Tammann * Basel 20.5.1968, studierte in Basel, Praktikum am 
Friederikenstift in Hannover, Dr.med., FMH für Innere Medizin, Hausärztin;  
∞ Basel 11.1.2002 Lukas Beat Stettler, * Basel 31.5.1968, Dr.med., FMH für Innere 




1)  Georg Thomas Stettler, * Basel 30.9.2003. 
2)  Alix Yvetta Mercede Stettler, * Basel 17.2.2005. 
3)  Louise Anna Salome Stettler, * Basel 13.9.2006. 
 
Thomas Tammann 
VIII.2 Heinrich Thomas Tilmann Johann Peter Paul Gustav Alfred Christian Mathias 
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Leopoldina Gräfin v. Berg 
geb. Donna Leopoldina dei Conti Cicogna Mozzoni verw. 
Contessa Annoni (1786 - 1874) 
Teil 1 
Über dem außergewöhnlichen Leben der Gräfin v. Berg, geb. Donna Leopoldina Cicogna 
Mozzoni, hatte sich nach ihrem Tode ein hundertjähriger Schleier verdichtet, so dass ihre 
Person kaum mehr greifbar war. Einiges ergab sich aus dem Familienarchiv, das Gräfin 
Ellinor v. Berg nach dem Zweiten Weltkrieg in Kanada aufgebaut hat. Ein entscheidender 
Fortschritt ergab sich aber erst, als Professor Gleb Mikhailow in Moskau die 
Lebenserinnerungen ihrer Schwägerin, Emilie Colline2), an einem unwahrscheinlichen Ort 
fand: im Zentral-archiv der Oktoberrevolution3): trotz widrigster Umstände konnte er eine 
Photokopie aus der damaligen Sowjetunion herausbringen. Ein anderer Glücksfall war, dass 
Dr. Conte Alessandro Cicogna Mozzoni, der aus seinem reichen Familienarchiv schöpfen 
konnte, seine aktive Hilfe in liebenswürdigster Weise lieh. Einige Ergänzungen ergaben sich 
auch aus den Aufzeichnungen der Grafen Georg (Gora) und Ermes v. Berg. Das umfangreiche 
Bergische Familienarchiv im Estnischen Historischen Archiv in Dorpat konnte bisher nur 
auszugsweise ausgewertet werden; neben unzähligen Briefen des Generalfeldmarschalls Graf 
Friedrich v. Berg an seine Mutter und andere Familienmitglieder enthält es gewiss noch 
manche Ergänzung zu Leopoldinas Leben. Persönliche Zeugnisse Leopoldinas haben sich 
leider nicht erhalten. Ihre umfangreiche Korrespondenz mit ihrem Sohn, dem Conte 
Francesco Annoni, und später mit ihrem Enkel, Conte Aldo Annoni, lag als Depositum im 
Mailänder Staatsarchiv und wurde offenbar im Zweiten Weltkrieg zerstört. 
 
Donna Leopoldina dei Conti Cicogna Mozzoni, 
verw. Gräfin Annoni 1831 
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Leopoldina Cicogna4) stammte aus einer sehr alten und angesehenen Familie, deren Anfinge 
in Novara liegen, und aus der schon vor dem Jahre 1200 fünf Kardinäle hervorgegangen sind. 
Im 14. Jahrhundert spaltete sich ein Stamm ab, der nach Venedig zog; diesem entspross 
Pasquale Cicogna, der 1585-1595 Doge von Venedig war und die Rialto-Brücke erbauen ließ. 
Leopoldinas direkte Vorfahren ließen sich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in 
Mailand nieder, wo sie in das Patriziat aufgenommen wurden. Schon 1554 erhob sie Kaiser 
Karl V. in den Grafenstand; den Grafentitel führen aber nur die männli-chen Mitglieder der 
Familie. Nach der Heirat mit einer reichen Erbtochter aus dem Hause Mozzoni nahm die 
Mailänder Linie seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts den Doppelnamen Cigogna Mozzoni 
an. Kaiserin Maria Theresia verlieh der Familie überdies das Prädikat Don bzw. Donna 
Leopoldinas Vater, Conte Don Leopoldo Cicogna Mozzoni, Conte di Terdobbiate. Tornaco e 
Peltrengo, Nobile di Terdobbiate, hatte umfangreichen Grundbesitz in und um Mailand. Ihre 
Mutter, Donna Teresa, war die Letzte der gräflichen Familie Marliani, sie brachte das mitten 
in der Stadt Busto Arsizio gelegene Schloß der Familie Cicogna Mozzoni zu. 
Leopoldina wurde am 11. Juli 1786 in Mailand geboren und in der inzwischen 
verschwundenen Kirche S. Giovanni in Conca getauft. Sie wuchs zusammen mit einem 
älteren Bruder, Carlo (1784-1857), und einem jüngeren Bruder, Giovanni Ascanio (1790-
1874), auf. Als Stadtwohnung hatten ihre Eltern damals den aus dem 16. Jahrhundert 
stammenden Palazzo Cicogna in der Contrada dei Nobili (heute Via Unione)5). Während der 
Sommermonate lebte die Familie in der prächtigen Renais-sance-Villa Bisuschio (Varese)6), 
um dann zur Jagdzeit im Herbst auf das Castello Terdobbiate (Novara)7) zu ziehen. 
Leopoldina hatte nur eine kurze Jugend. Vier Tage vor ihrem 17. Geburtstag wurde sie dem 
19 Jahre älteren Conte Alessandro Annoni8) angetraut. Nach äußerlichen Gesichtspunkten war 
es eine ideale Verbindung, denn auch die Annonis zählten zu den angesehensten 
Geschlechtern Mailands. Seit dem 13. Jahrhundert gehörten sie dort zum Patriziat. Sie hatten 
1676 den Titel Conde de Cerro von König Karl II. von Spanien erhalten. Außerdem war 
Alessandro ungewöhnlich wohlhabend und eine elegante Erscheinung. 1792 wurde er zum 
Kämmerer seiner Apostolischen Majestät ernannt. Nach der Besetzung Mailands durch 
französische Truppen und dem Ausbruch der revolutionär gesinnten Cisalpinischen Republik 
im Jahre 1797 schickte er sich offenbar recht gut darein, zum „Bürger Annoni" zu werden, 
denn er ließ sich zum Abgeordneten ernennen. Auch im anschließenden napoleonischen 
Königreich Italien unter dem Vizekönig Eugene de Beauharnais machte er gute Karriere und 
erhielt den Titel eines Conte del Regno d'Italia. Die Berg'sche Familientradition weiß zu 
berichten9), dass Napoléon 1. ihn zum Schwager auserkoren hatte. Er sollte anscheinend 
Pauline Prinzessin Buonaparte (1780-1825) heiraten. Annoni betrachtete dies als Mesalliance, 
und er sah sich in aller Eile nach einer entsprechenderen Frau um. Es wurde arrangiert, dass 
Leopoldina kurzerhand aus ihrer Klosterschule genommen und dem mehr als doppelt so alten 
Grafen Annoni angetraut wurde. Da Pauline vier Monate später Don Camillo Principe 
Borghese (1775-1832) heiratete, ist die Überlieferung zumindest vom zeitlichen Standpunkt 
aus durchaus möglich. Als Mailand 1815 wieder österreichisch wurde, fiel Annoni unter die 
Amnestie und wurde in seine vorrevolutionären Würden und Titel wieder eingesetzt, ja sogar 
zum Direktor des k.k. Konservatoriums in Mailand ernannt. 
Dem jungen Paar wurde 1804, - noch vor Leopoldinas 18. Geburtstag - ein einziges Kind 
geschenkt, der Sohn Francesco. Die Annoni lebten in dem schönen Palast am Corso Porta 
Romana 4-610) den Paolo Annoni 1625 von dem Architekten Richini hatte erbauen lassen. 
Alessandro Annoni stellte den bekannten Architekten Pollack zum Ausbau dieses Palastes an. 
Von dem gleichen Architekten ließ er sich außerdem eine prächtige Villa mit Park und 
weitem Umland in Cuggiono nicht weit vom Fluss Ticino als Sommerresidenz errichten11). In 
die-sem Rahmen traf sich die große internationale Gesellschaft, die zum Teil aus einer 
weitverzweigten, über Italien hinausgehenden Verwandtschaft bestand. Leopoldinas 
Großmutter väterlicherseits war eine geb. Gräfin v. Daun, von der sie auch den Vornamen 
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geerbt hatte. Deren Onkel war der k.k. Feldmarschall Graf Wirich v. Daun, Fürst v. Thiano 
(1669-1741), der nacheinander die Ämter eines Vizekönigs von Neapel, Statthalters der 
Österreichischen Niederlande und Gouverneurs von Mailand bekleidete. Dessen Vater 
wiederum, Graf Wilhelm v. Daun, machte sich 1689 als Feldmarschall und Verteidiger von 
Wien gegen die Türken einen Namen. Die Schwester von Leopoldinas Großmutter war mit 
dem allmächtigen portugiesischen Premierminister Marquez de Pombal (1699-1782) 
verheiratet. 
 
Friedrich Graf v. Berg als General der Infanterie 
und Generalgouverneur von Finnland (1855). 
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Im Frühsommer 1818 traf der junge russische Stabskapitän Friedrich v. Berg12) – aus Nizza 
kommend – in Mailand ein. Nach einem kurzen Abstecher in Genf bei Cesar Frederic de la 
Harpe, der als Erzieher einen großen Einfluss auf Zar Alexander I. ausgeübt hatte, zog es ihn 
im Herbst 1818 nach Mailand zurück. Hier erschloss er sich schnell durch sein gewinnendes 
Wesen die dortige Gesellschaft. So lernte er auch den Grafen Annoni kennen und schließlich 
auch dessen Gemahlin, die anfänglich wenig Interesse für den Fremden zeigte. Trotzdem 
wurde ihre Begegnung, obwohl er acht Jahre jünger als Leopoldina war, schicksalhaft. 
Der lutherische Friedrich v. Berg aus dem Hause Sagnitz entstammte einem alten baltischen 
Adelsgeschlecht. Schon in jungen Jahren ergriff er nach kurzem Studium bei dem berühmten 
Astronomen Friedrich Georg Wilhelm Struve (1793-1864)13) - das ihn später zu seinen 
bedeutenden kartographischen Leistungen befähigte - die militärische Laufhahn. Er konnte 
dies nur tun, nachdem er seinen jüngeren Bruder, Gustav (Astaf)14) überredet hatte, auf seine 
Aspirationen als Forschungsreisender in den transkaukasischen Gebieten zu verzichten und 
die Verwaltung des großen Gutes Sagnitz zu übernehmen. Friedrich versprach dafür seinem 
Bruder, alle seine Besitzungen dessen Nachkommen zu hinterlassen. Es war, als hätte 
Friedrich damals schon gewusst, keine eigene Nachkommenschaft zu erleben. Vielleicht war 
dies noch aus Enttäuschung über seine erste Liebe zu einer Enkelin der Kaiserin Katharina 
II.15), - einer Liebe, deren Erfüllung seine energische Mutters16) 1816 verhindert hatte. 
Friedrichs älterer und enger, etwas exzentrischer Freund, Timotheus v. Bock, urteilte damals 
sarkastisch, „eine Allianz zwischen Slaven und Franken" sei unerwünscht17), obwohl Frau v. 
Berg wohl eher an den unterschiedlichen Religionen Anstoß genommen hatte. Am 17. April 
1816 schrieb Friedrich seiner Mutter: „Die Hochzeit der jungen Gräfin ist morgen". 
Friedrich v. Berg hatte am Feldzug 1812/13 gegen Napoleon teilgenommen und sich den 
"Säbel für Tapferkeit" erworben. Nach dem Einmarsch in Paris, wo er zwei Monate blieb, bat 
er seine Mutter unter Verweis auf sein sparsames Leben und seine trotzdem missliche 
finanzielle Lage um Geld für eine Bildungsreise durch Deutschland, was diese ihm gewährte. 
Zurück in der Heimat bat er 1814 und wiederum 1817 um Urlaub von seiner Truppe. Mit dem 
Grafen Paul v. der Pahlen (1775-1834) reiste er südwärts und kam schließlich nach dem 
Besuch zahlreicher Städte nach Nizza. wo er weitere finanzielle Hilfe bei dem Fürsten Georg 
Trubetzkoy fand. 
Wie schon oben erwähnt war seine nächste Station Mailand, und aus den Briefen an seine 
Mutter wird deutlich, wie er zunehmend unter den Zauber Leopoldinas fällt. Zunächst heißt es 
im September 1818. dass er sich zwar in eine Ausländerin verlieben, aber eine Frau wie seine 
Mutter nur in Livland finden könne. Kosmopolitisch gesinnte Menschen, die bereit seien, ihr 
Vaterland zu verlassen, seien ohnehin verächtlich, - dann weiter: mit der Familie Annoni in 
Cuggione sei er am meisten befreundet, der Graf sei ein heiterer, liebenswürdiger Mann, der 
unter der vorigen Regierung eine große Rolle gespielt habe, aber jetzt nur seinen 
umfangreichen Geschäften lebe, die Gräfin, die einen 13jährigen Sohn habe, sei wohl wegen 
ihrer zu frühen Ehe kränklich aber "des ungeachtet die schönste Frau in Mailand, wenigstens 
eine der schönsten". Dann Ende Oktober berichtet er der Mutter bereits: "Ich lebe hier in 
Cuggiono ganz wie einst in Sagnitz - Musik, Zeichnen ... Ich habe mir hier volle und 
herzliche Freunde gemacht und wir bedauern es täglich, nicht unter einem Himmel geboren 
zu sein und nicht unser ganzes zukünftig. Leben beisammen leben zu können". Leopoldina 
wie auch Friedrich waren musikliebend. Der (wenig bekannte) Komponist Francesco Trevani 
widmete ihr 1818 ein Stück für Clavicembalo zu vier Händen. Ob die beiden Musikfreunde es 
zusammen spielten? 
Aber das Leben zu Dritt konnte nicht dauern. So riss sich Friedrich los und fuhr zusammen 
mit Timotheus v. Bock nach Florenz und Neapel, wo er einige Monate blieb, um dann über 
Konstantinopel schließlich im Dezember 1819 nach Rußland zurückzukehren. Hier erwartete 
ihn zunächst eine zweiwöchige Quarantäne sowie wegen seiner verspäteten Rückkehr eine 
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Strafversetzung in den Zivildienst. Allerdings konnte er als "Kollegienrat" seine Dienstklasse 
(VI. Tschin ) beibehalten. Als Attaché trat Friedrich in diplomatische Dienste. Nach Stationen 
in München und Wien erhielt er die Aufgabe, in Neapel Informationen über die 
freimaurerähnlichen Carbonari zu sammeln, die sich 1820 gegen Ferdinand 1., den König 
Beider Sizilien, erhoben hatten. Es gelang ihm, tief in den Geheimbund einzudringen, und 
sein Bericht an den russischen Außenminister, Graf Karl Robert v. Nesselrode, hat vermutlich 
dazu beigetragen, dass die Freimaurerlogen 1822 in Rußland aufgelöst wurden. 
Wir wissen nicht, ob Leopoldina und Friedrich sich anlässlich seines Auftrags in Neapel 
wiedergesehen haben, wie überhaupt die Erinnerung an die nachfolgenden Ereignisse in den 
Familien Cicogna und Berg bald verloren ging. Einiges Licht in das Vergessene brachte erst 
die Wiederauffindung der Erinnerungen von Emilie Colline. Sicher war vorher nur, dass das 
Paar schließlich vereint wurde, aber das späte Heiratsdatum 1839, das sogar Eingang in das 
Genealogische Handbuch der Estländischen Ritterschaft fand und das eine 18jährige 
Wartezeit zu implizieren schien, gab weiten Raum zu Phantasien, - dies umso mehr als das 
Todesdatum des Grafen Annoni in Sagnitz unbekannt blieb. Wurde Leopoldina geschieden, 
lief sie ihrem ersten Ehemann davon, wurde sie je förmlich ein zweites Mal verheiratet, gebar 
sie Friedrich in den Jahren 1832-37 vier Kinder, denen der Name Tammann gegeben wurde? 
Hätten alle Daten vorgelegen, hätte sich gerade das letztere wegen ihres fortgeschrittenen 
Alters ausschließen lassen, aber sie gab der Mär unbewusst Vorschub, indem sie später - wie 
wir unten sehen werden - sich über ihr wahres Alter "irrte". Auch noch viel später in Sagnitz 
hielt man sie für vier Jahre jünger, als sie tatsächlich war. So glaubte Emilie Colline, dass 
Leopoldina bei der Geburt ihres Sohnes Francesco Annoni nur 14 Jahre alt gewesen sei. 
Nach dem letzten Besuch Friedrichs in Mailand verschlechterte sich der Gesundheitszustand 
des Grafen Annoni zunehmend. Er litt an epileptischen Anfällen, während denen er sich 
tagelang in seinen Gemächern einschloss und für niemanden - auch für Leopoldina nicht - zu 
sprechen war. Im Juli 1825 starb er. Die Witwe schrieb ungezählte Briefe an Friedrich, und 
dieser schrieb ungezählte Briefe an sie. Aber nach 1825 kam keiner dieser Briefe an. Dass sie 
schließlich alle Hoffnung aufgab geht daraus hervor, dass sie 1829 in den "Hochadeligen 
Sternkreuzorden" eintrat18). Dadurch verpflichtete sie sich, der katholischen Kirche zu dienen, 
für die Ausübung der religiösen Zeremonien Sorge zu tragen und karitative Aufgaben zu 
erfüllen. Bei einer Wiedervermählung mit einem unpassenden Ehegatten drohte ihr der 
Ausschluss aus dem Orden. 
Friedrich war unterdessen als Zivilbeamter der russischen Gesandtschaft in Konstantinopel 
zugeteilt worden. Sein gefährlicher Auftrag war, Aufklärungsarbeiten im türkischen Balkan 
zu verrichten. Als Maler verkleidet fertigte er Karten und Lagepläne an. Anschließend wurde 
ihm die Leitung einer sogenannt wissenschaftlichen Expedition in den Raum des Kaspischen 
Meers anvertraut. Hauptaufgabe aber war, das Gebiet zwischen dem Kaspischen Meer und 
dem Aralsee zu kartographieren und dem unbotmäßigen Khan von Khiwa die russische 
Präsenz zu dokumentieren. Die gegen Kälte nicht genügend gewappnete Expedition wurde im 
Winter 1825/26 bei Temperaturen von bis zu –40º C fast zur Katastrophe. Friedrich verlor 
während dieser Schreckenszeit seine Haare und trug fortan eine Perücke. Im anschließenden 
russisch-türkischen Krieg (1828) zeichnete sich Friedrich, inzwischen zum Generalmajor 
befördert, derart aus, dass er zum Generalquartiermeister unter dem Generalfeldmarschall 
Graf Diebitsch ernannt wurde. 
Für die Ereignisse nach dem Frieden von Adrianopel am 2.9.1829 zitieren wir aus den 
Erinnerungen von Emilie Colline (aus dem Französischen übersetzt): "Friede war geschlossen 
worden. FF.19) befand sich damals in Konstantinopel, wo er einen Freund der Familie Cicogna 
traf, der ihm mitteilte, dass der Graf Annoni bereits vor vier Jahren gestorben sei. FF.., der 
seit seines Besuches in Italien in ständiger Korrespondenz mit der Gräfin Annoni gestanden 
hatte, bemerkte, dass er seit genau vier Jahren keinerlei Nachricht von ihr erhalten hatte. Er 
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bat daraufhin um Urlaub, erhielt diesen und kehrte nach einer Abwesenheit von neun Jahren 
nach Italien zurück. Er begab sich direkt nach Mailand, wo die verwitwete Gräfin noch immer 
lebte. Sie erklärten sich einander. Sie fanden heraus. dass ihre ganze Korrespondenz von der 
Mutter und den Brüdern der Gräfin unterdrückt worden war, und dass man ihr ganz falsche 
Nachrichten über F.F. gegeben hatte. Er hingegen war in vollständiger Ungewissheit 
geblieben über alles. was sie betraf. Das Resultat all dieser Intrigen war, dass die Gräfin 
Annoni ihrer Familie die Ehe mit ,diesem russischen General', ,diesem Lutheraner' anzeigte. 
Bei den Cicogna herrschte Verzweiflung. F.F. dessen Gesellschaft ihnen so lieb gewesen war, 
schien ihnen nun eine miserable Partie als Schwiegersohn und Schwager. Die Tatsache, dass 
F.F. protestantisch war, war in ihren Augen weniger wichtig; die Gräfin war eine so gute 
Katholikin, dass sie ihn leicht zu Gott führen würde. Sie würde so eine Seele retten, und dafür 
einmal belohnt werden. Aber ein russischer General, was war das? Eine solche Verbindung 
überschritt die Grenzen des Erlaubten." 
Aber auch in Sagnitz löste die Nachricht Besorgnis aus: "Wir übergaben ihr [der Mutter von 
F.F.] einen Brief von F.F., den ein Expressbote überbracht hatte. Frau v. Berg zog sich in ihr 
Zimmer zurück, um ihn zu lesen. Die Ankunft des Briefes, der ihr die Heirat ihres Sohnes mit 
der verwitweten Gräfin Annoni, geb. Gräfin Cicogna, anzeigte, erregte in ihr die stärksten 
Gefühle, aber sie überwand diese mit großem Mut. Ihr Verhalten bei dieser Gelegenheit war 
so, wie sie immer war: sie bewies eine bewundernswerte Selbstlosigkeit und einen Seelenadel. 
Die Verbindung mit einer fremden Frau mit einer Religion, die sich von der der Familie 
unterschied, musste in der Tat Frau v. Berg zutiefst aufwühlen. - Bei dieser Gelegenheit ergab 
sich ein Zwischenfall, der nicht einer gewissen Komik entbehrt. Die Familie Cicogna 
verlangte nach verschiedenen Vorwürfen, dass F.F. eine Adelsprobe ablegen sollte. Er schrieb 
sofort nach Riga, wo alle Archive des livländischen Adels so gut gehalten und so sorgfältig 
nachgeführt sind, und er konnte nach einigen Wochen der Familie Cicogna seine 32-feldrige 
Ahnentafel vorlegen. Darauf sagte er diesen: ,ich habe Ihnen meine Ahnentafel geliefert, jetzt 
gehen Sie mir die Ihre.' Die Cicogna konnten trotz ihrer Abstammung von einem 
venezianischen Dogen [?] und ihrer unbestrittenen Bedeutung, nur die Hälfte der Ahnen 
vorlegen. F.F. konnte sich eines leichten Lachens nicht erwehren." 
F.F. setzte sofort alles daran, einen päpstlichen Ehedispens zu erhalten. Tatsächlich konnte er 
diesen von Papst Benedikt XIII. in erstaunlich kurzer Frist erhalten, aber der Tod des Papstes 
am 21.2.1830 vereitelte in unerwarteter Weise die Eheschließung in dessen Staaten. Offenbar 
bestand keine Hoffnung, vom Nachfolger einen neuen Dispens zu erhalten. So suchte F.F. 
einen Priester, der bereit war, das Paar auch ohne Dispens zu trauen. Nach sehr 
umfangreichen Recherchen in den Kirchenbüchern von Mailand und in den vatikanischen 
Archiven fand sich schließlich der Eheeintrag in Triest in der Gemeinde Santa Maria 
Maggiore unter dem 21.3.1831. Das Paar hatte zuvor nur die Bedingung zu erfüllen, während 
dreier Wochen vor diesem Datum in Triest gewohnt zu haben. Friedrichs lutherischer Glaube 
ist im Kirchenbucheintrag deutlich vermerkt; sein Alter ist um zwei Jahre zu hoch, dasjenige 
von Leopoldina um zwei Jahre zu niedrig angegeben. 
F.F. hatte Leopoldina versprochen, nach der Heirat noch ein halbes Jahr in Mailand zu 
wohnen. Aber in Mailand wartete auf die Neuvermählten die Nachricht vom Aufstand der 
Polen. Wie sich aus den Memoiren von Fräulein Colline weiter ergibt, brach Friedrich sofort 
nach Polen auf. Er nahm seine Frau sowie einen Hofmeister, einen Koch und ein 
Kammerfräulein mit sich. Wegen der Kriegswirren mussten sie die Mittelroute" (d.h. eine 
sehr östliche Route) nehmen durch Galizien über Lemberg, Brody und Dubno. Als sie in die 
Nähe der russischen Grenze kamen, hörten sie Kanonenlärm. Es handelte sich offenbar um 
das Gefecht bei Boremel am Flusse Styr (Wolhynien), das am 16./29. April 1831 stattfand. 
Sofort ließ er seine Frau und die Diener nach Italien zurückkehren, während er selbst ein 
Pferd bestieg und direkt in die Kämpfe eingriff. Für seine Frau war es außerordentlich 
schmerzlich, nach nur fünfwöchiger Ehe sich wieder von ihrem Mann trennen zu müssen, und 
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sie erzählte später Fräulein Colline von den Herzensängsten, die sie in Mailand zwischen ihrer 
Mutter und ihren triumphierenden Brüdern durchleben mußte. Diese für sie sehr schwierige 
Zeit dauerte ein halbes Jahr, bis ihr Mann, nachdem er sich in der Schlacht bei Ostrolenko (26. 
Mai 1831) und bei der Eroberung Warschaus (6./7. September 1831) sehr verdient gemacht 
hatte, sie gegen Ende des Jahres 1831 nach Warschau holte. 
Friedrich v. Berg hatte im April 1831 in Warschau die Funktion eines 
Generalquartiermeisters20) der aktiven Armee erhalten. Damit begann für ihn eine 
ereignisarme und schwierige Zeit. Er verstand sich mit seinem direkten Vorgesetzten, dem 
Statthalter Polens, Generalfeldmarschall Graf Iwan F. Paskewitsch-Eriwanski, seit 1831 Fürst 
Warschawski, ausgesprochen schlecht. Er glich dies durch sein großes diplomatisches 
Geschick aus, und er nützte die Zeit, das Königreich Polen zu kartographieren. Im übrigen ist 
wenig aus dieser Zeit von ihm überliefert. 
Während der ersten Jahre in Warschau war seine Frau kränklich, und sie nahm so wenig wie 
möglich am gesellschaftlichen Leben teil. Vielleicht deswegen kam im Jahre 1833 die Mutter 
Friedrichs ihn in Warschau besuchen, wo sie eine glänzende gesellschaftliche Rolle spielte. 
Sie kehrte erst 1837 nach Sagnitz zurück. Inzwischen begann auch Leopoldina sich am 
gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. In dieser Zeit befreundete sie sich besonders mit der 
Fürstin Paskewitsch21), der Frau des Statthalters. Diese Frauenfreundschaft bügelte gewiss 
manche Unebenheit zwischen den Ehemännern aus, bis 1849 deren offenes Zerwürfnis auch 
das Verhältnis zwischen den beiden Frauen frostig werden ließ. 
Um diese Zeit fanden große russische Manöver mit internationaler Beteiligung in Kalisch statt. 
Leopoldinas Sohn, Francesco Annoni nahm an diesen im Gefolge eines Erzherzogs teil. Die 
Zarin wunderte sich über den kleinen Altersunterschied zwischen Annoni22) und F.F., was 
Leopoldina peinlich war. Annoni wurde von der Zarenfamilie anschließend nach St. 
Petersburg und Moskau eingeladen und verbrachte dann zwei Wochen auf der Jagd in Sagnitz. 
Zwischen seinen politischen Ansichten und denen seiner Mutter tat sich eine Kluft auf, die 
sich später noch verschärfte, denn Leopoldina - als Witwe und Tochter von k.k. Kämmerern - 
war österreichisch gesinnt, während ihr Sohn sich der italienischen Freiheitsbewegung 
anschloss. Dazu kam später, dass die Italiener im Krimkrieg auf der feindlichen Seite standen 
und 1863 den Januaraufstand der Polen unterstützten. Trotzdem setzten Mutter und Sohn ihre 
rege Korrespondenz fort bis zum Tode des letzteren (1872). Anschließend korrespondierte 
Leopoldina mit ihrem Enkel Aldo Annoni23). Aber allem Anschein nach ist sie in den letzten 
43 Jahren ihres Lebens nie mehr nach Italien gekommen. 
Andreas Tammann1) 
Fortsetzung folgt 
1) Gustav Andreas Tammann, geb. Göttingen 1932, (S.d. Prof. Dr.med. Heinrich Tammann 
u.d. Verena geb. Berthold), verh., zwei Kinder Dr.phil., Dr.rer nat.h.c., em. Prof. für 
Astronomie und Institutsdirektor an der Univ. Basel. kam 1963 an die Mount Wilson and 
Palomar Observatories, 1972 als Prof. nach Hamburg 1977 nach Basel. Schrieb zwei 
Fachbücher und ca. 200 Fachpublikationen. Er arbeitete in verschiedenen nationalen und 
internationalen Gremien (z.T. als Präsident) und ist Mitglied in verschiedenen Akademien. 
Daneben publiziert er freizeitlich über genealogische und ordenshistorische Themen. 
2) Wilhelmine Emilie Colline (franz. "Bergchen"), * Kortenhof Livland 17.2.1791, † 
21.1.1893 (102jährig), war ebenso wie ihre Schwester eine natürliche Tochter von Friedrich 
v. Berg auf Kortenhof und damit leibliche Halbschwester des GFMs Graf Friedrich v. Berg. 
Sie lebte ihr ganzes Leben in der Familie v. Berg in Kortenhof bzw. Sagnitz und St. 
Petersburg mit Ausnahme von vier Jahren, in denen sie Erzieherin bei den Fürsten Wiasemski 
 8 
war. In ihren letzten Lebensjahren diktierte sie jungen Zöglingen ihre Lebenserinnerungen 
auf Französisch. Ihr Neffe, Graf Georg (Gora) v. Berg ordnete die Aufzeichnungen und 
schrieb sie ab. 
3) In den Akten des GFM Graf Friedrich v. Berg, Fonds 547 und speziell 728. 
4) Donna Leopoldina dei Conti Cicogna Mozzoni, Nobile dei Conti di Terdobbiate, Tornaco e 
Peltrengo, Nobile dei Signori di Terdobbiate,* Mailand 11.7.1786, † Warschau 17.2.1874, k.k. 
Palastdame, Dame des k.k. Sternkreuz-Ordens, Kais.russ. Staatsdame, Dame des Kais.russ. St. 
Katharinen-Ordens 2. KL, Tochter des k.k. Kämmerers Don Leopoldo Conte C. M., Patrizio 
Milanese, auf Terdobbiate, Bisuschio, usw, u.d. Nobile Donna Teresa Marliani, Nobile dei 
Conti di Busto Arsizio, Erbin von Busto Arsizio. 
5) Verkauft 1830; 1943 durch Bomben zerstört. 
6) Noch im Besitz der Familie. 
7) Noch im Besitz der Familie. 
8) Alessandro Conte Annoni, Corde di Cerro, Patrizia Milanese, * 1767, † Mailand 
29.7.1825, verh. Mailand 7.7.1803, S.d. Gian Pietro, Conte A. u.d. Donna Giulia dei 
Marchesi Palavicini di Castellazzo, Patrizi Genovesi. 
9) Erinnerungen des Gfn Ermes v. Berg (1880-1949), die er seiner Tochter Aino 1935/36 
diktierte. (Mskr. im Besitz von Markku Graf v. Berg, Helsinki). 
10) Im 2. Weltkrieg schwer beschädigt und wiederaufgebaut. Heute im Besitz von Dr. Don 
Alessandro Conte Cicogna Mozzoni. 
11) Heute im, Besitz der Gemeinde Cuggiono (Milano). 
12) Friedrich Wilhelm Rembert Graf v. Berg, * Sagnitz 15.5.1794, † St. Petersburg 6.1.1874; 
österr. Grafenstand durch A. E. Schönbrunn 25.9.1849; finnländ-russ. Grafenstand Moskau 
26.8.1856; auf Vaucluse (1834-1835), Schloß Sagnitz (1839-1851), Livland, u. Majorat 
Ludwinow, Buchta. usw. Gouvt Suwalki, Kais.russ GenFeldmarschall ( 1866), GenGouv. von 
Finnland (1855-1861), Statthalter des Kgr. Polen ( 1863- 1874), Kammerherr, Mitglied des 
Reichsrats, Träger des Diamantenporträts zweier Zaren, Ritter des Kais.russ St. Andreas-
Ordens mit Brillianten (1856), des Kgl. preuß. Schw. Adler-Ordens mit Brillianten (1846), 
des Großkreuzes des Kgl. ungar St. Stephan-Ordens mit Brillianten (1849), des Kng. schwed 
Seraphim-Ordens mit Brillianten u. des Kgl. preuß. Ordens pour le Mérite mit Krone (1865). 
(Alle Daten ist ehem. russ. Kaiserreich sind bis 1917 nach dem ahen Julianischen Kalender 
angegeben.) 
13) W. R. Dick und H. Eelsalu, Die Dorpater Struves und der Generalfeldmarschall Friedrich 
Wilhelm Rembert Graf von Berg. 
14) Gustav (Astaf) Gotthard Karl v. Berg, * Sagnitz 9.10.1796, † ebd. 1.5.1861, auf Sagnitz, 
Assessor verh. Georgiewsk 2.6.1843 Charlotte Gräfin v. Sievers, * Alt-Ottenhof 8.6.1824, † 
Sagnitz 28.4.1899, T.d. Kais.russ IngGenLts. u. GehRats Georg Gf v. S. auf Alt-Ottenhof 
Livland, u. Georgiewsk, Gouvt. St. Petersburg, u.d. Emilie (Olga) v. Krüdener a.d.H. Pühs, 
Estland. 
15) Es war Maria Gräfin Bobrinski, Erbin von Schloß Oberpahlen, T.d. Brigadiers Alexius G. 
Graf Bobrinski, der aus einer heimlichen Ehe des Fürsten Gregor Orlow mit der Kaiserin 
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Katharina II. stammte. Maria Bobrinski verh. Nicolai S. Fürst Gagarin (1784 - 1842), 
Kais.russ. GehRat u. Hofmeister. 
16) Gerdruta Wilhelmine v. Ermes, * Jummerdehn 16.12.1775, † Kortenhof 3.3.1847, auf 
Mahlenhof (1808-1834), Livland, T.d. Kais .russ. Kammerjunkers Kaspar Wilhelm v. E. auf 
Jummerdehn, Livland u. Taps, Estland, u.d. Helene Margarethe v. Krüdener a.d.H. Werder, 
Estland, verh. Neu-Oberpahlen, Livland, 23.1.1792 Friedrich Georg v. Berg, * 4.1. 1763, † 
Sagnitz 11.11.1811, auf Kortenhof mit Wassilissa u. Sagnitz (seit 1808), Kais.russ. Kornett u. 
StRat. 
17) Malle Salupere: Aus dem Schriftwechsel Friedrich Wilhelm Rembert von Bergs in den 
Jahren 1812-1826. Vortrag anlässlich der Gemeinsamen Tagung der Abteilung für 
Geschichte der Philosophischen Fakultät der Universität Tann, der Akademischen 
Gesellschaft für Deutschbaltische Kultur (Tartu), des Deutschen Kulturinstituts (Tallinn) und 
der Graf-Fr.- Berg-Stiftung am 16.02.1995. 
Thimotheus Eberhard v. Bock, * Dorpat 13.11.1787, † Woiseck 11.4.1836 (Freitod), auf 
Woiseck, Kais.russ. Oberst, hat durch die romanhaft ausgeschmückte Biographie von Jaan 
Kross, Der Verrückte des Zaren (1970, deutsch 1990) späte und tragische Berühmtheit 
erlangt. 
18) Diplom vom 3.5.1829. 
19) In Rußland wurde Friedrich v. Berg "Fedor Fedorowitsch" genannt. Emilie Colline 
spricht in ihren Erinnerungen von ihrem Halbbruder, den sie innig verehrte, als "F.F." 
20) Entspricht einem Generalstabschef. 
21) Elisabeth Alexejewna Fürstin Paskewitsch, geb. Gribojedow (1795-1856), Staatsdame der 
Zarin. 
22) Francesco Conte Annoni, Conte dei Cerro, Patrizio Milanese, * Mailand 4.4.1804, † 
Cuggione (Mailand) 19.1.1872, k.k. Kämmerer, k.k. Oberst, 1838 Kmdt der Nobelgarde 
anlässlich der Krönung von Kaiser Ferdinand II. in Mailand, Ritter des Hzgl.lucca. Ordens 
von St. Ludwig, des Kais.russ. Wladimir-Ordens und des Malteserordens, desertierte während 
der 5-tägigen Revolution 1848 von seinen k.k. Truppen und ging nach Piemont. In Mailand 
wurde sein Ebenbild öffentlich verbrannt und sein Besitz konfisziert. 1853-65 Abgeordneter 
im Parlament des Königreichs Italien, 1859 von Cavour zum Oberkommandierenden der 
Truppen in der Provinz, Modena ernannt; GenMajor und Kmdt der Nationalgarde in Mailand, 
verh. Donna Chiara Severino Longo dei Marchesi di Gugliati (1813-1888). 
23) Aldo Conte Annoni,* Padua 2.9.1831, † Elio (Como) 18.10.1900, Dr.iur., war der 
natürliche Sohn von Conte Francesco Annoni. Er lebte bis 1866 unter dem Namen Cassia als 
Advokat in Verona und war dann Präsident der Sparkasse der Provinz Lombardia. Er wurde 
1866 von seinem Vater und dessen Ehefrau legitimiert und Senator des Königreichs. Er starb 
unverheiratet als Letzter seines Geschlechts. Er hinterließ sein großes Vermögen - neben der 
wohltätigen Stiftung "Opera Pia Annoni" und Vergabungen an seine Cousinen aus den 
Familien Cicogna und Montecuccoli degli Erri - dem Vetter seines Vaters, Conte Don Gian 
Pietro Cicogna Mozzoni (1839-1917), der auch in jungen Jahren zu ihm gehalten hatte. Um 
sein Testament entspann sich wegen seiner unehelichen Geburt ein 10jährigen Prozess mit 
den Marchesi Gagliati; dieser wurde von dem Grafen Cicogna gewonnen, weil Aldo im 
damaligen Österreich geboren worden. 
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Leopoldina Gräfin v. Berg 
geb. Donna Leopoldina dei Conti Cicogna Mozzoni verw. 
Contessa Annoni (1786 - 1874) 
Teil 2 
Von Warschau aus reiste Friedrich v. Berg mehrfach nach Sagnitz. Er war dort gewiss für die 
brüderliche Erbteilung am 1.5.1834, bei der er als Ältester Sagnitz erhielt. Die Verwaltung 
des 37.000 ha großen Gutes führte ihn jedes Jahr ein- oder zweimal dorthin. Als Disponenten 
(Verwalter) des Gutes setzte er seinen estnischen Gärtner, Johann Tammann, ein. Dieser war 
verheiratet mit Wilhelmine Meiß, der Tochter des Sagnitzer Gutskochs. Als Friedrich seine 
Ehefrau 1838 erstmals mit nach Sagnitz brachte, - zu welchem Anlass der umsichtige Bruder 
Astaf eine katholische Kapelle im Herrenhaus einrichten und einen Priester aus Riga 
engagieren ließ - hatten die Tammann drei Kinder, Heinrich (*1833)24), Leopoldine (*1835)25), 
und Leopold (*1837)26). Leopoldina v. Berg, die schon keine Hoffnung auf eigene Kinder 
mehr haben konnte, nahm die kleine, nach ihr benannte Leopoldine Tammann mit 
Einwilligung der Eltern zu sich. Obwohl diese bereits lutherisch getauft worden war27), nahm 
Leopoldina sie mit nach St. Petersburg, um sie dort noch ein weiteres Mal im röm.-kath. 
Glauben taufen zu lassen. Dieses Kind blieb zeitlebens bei dem Ehepaar v. Berg und wurde 
für Leopoldina eine immer wichtigere Begleiterin. In der Warschauer Gesellschaft galt 
Leopoldine Tammann, die F.F. auffallend glich, als dessen Nichte; sie wurde Poldi von Berg 
genannt. 
Wohl bei ihrem Besuch 1838 in Sagnitz traf Leopoldina auch erstmals ihre (Halb-
)Schwägerin, Emilie Colline. Es entwickelte sich zwischen den beiden Frauen ein denkbar 
gutes Verhältnis. Emilie schreibt hierüber „Da die Gräfin eine leidenschaftliche Katholikin 
war und mich auf unsere ,Irrtümer' ansprach, konnte ich nicht umhin, sie während des ersten 
Jahres unserer Bekanntschaft zu fragen. wie sie sich entscheiden konnte, einen Protestanten 
zu heiraten. ‚Glauben Sie', antwortete sie mir, dass ich daran verzweifeln werde, seine Seele 
zu retten?' Oft sprach sie auch von unserem ,Tempel', worauf ich unsere ,Kirche' einflocht. 
Sehr rasch entwickelte sich zwischen uns eine Innigkeit, über die F.F. erstaunt war, denn die 
Gräfin machte keineswegs sehr schnell Freunde. Aber ich habe immer geglaubt, dass die 
Zuneigung, die ich für F.F. empfand, und die die einzige war, auf die sie nicht eifersüchtig 
war, sie für mich einnahm. Was sicher ist, ist, dass sie mir in der Folge ein Vertrauen schenkte, 
das in der Zukunft niemals schwächer wurde". 
Die unbefriedigende Arbeit in Warschau fand trotzdem höchstenorts Anerkennung. Der Zar 
verlieh Friedrich v. Berg in jener Zeit mehrere Orden und schenkte ihm eine 
diamantengeschmückte Tabatière. Schließlich wurde er 1842 im Range eines Generals der 
Infanterie zum Generalquartiermeister des Großen Generalstabs ernannt. Dies bedeutete, dass 
die Familie nach St. Petersburg übersiedelte. Hier eröffnete sich Friedrich ein viel reicheres 
Tätigkeitsfeld. Er wurde Mitunterzeichner des russ.-preuß.-österr. Protokolls zur Teilung 
Polens (1846) und koordinierte 1849 die russischen und österreichischen Truppen bei der 
Unterdrückung der Revolution in Ungarn, wobei er in tiefes Zerwürfnis mit seinem 
Vorgesetzt., dem alternden Fürsten Paskewitsch [vgl. oben], geriet, was Friedrich einen 
scharfen Verweis des Zaren eintrug. Für die erfolgreich gelöste Aufgabe erhob Kaiser Franz 
Joseph I. ihn in den Grafenstand. Ausländische Standeserhebungen waren unter Katharina II. 
und Paul I. üblich. aber Zar Nikolaus I. sah sie in diesem Fall nur ungern. Gewisse 
Schwierigkeiten. die sich daraus ergaben, wurden 1856 gelöst, als Alexander II., zu dem 
Friedrich v. Berg ein besonders intimes Verhältnis hatte, ihn auch in den finnländisch-
russischen Grafenstand erhob. 
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Um 1846 begann Leopoldina, sehr unter ihren Augen zu leiden. Zu ihrer Behandlung fuhr sie 
nach Wien, wo sie über ein Jahr lang blieb. Emilie Colline, die ihr jede Woche schrieb, 
vermutete sogar, dass eines ihrer Augen operiert wurde. In jener Zeit quartierte sich die 
bildhübsche Comtesse Constance v. Mengden. - der Emilie Colline aber sehr wenig gewogen 
war, - in Friedrichs Haus in St. Petersburg ein. Sie blieb länger, als allen lieb gewesen wäre, 
bis sie schließlich einen Herrn Nottbeck28) heiratete. Als Leopoldina bei ihrer Rückkehr von 
diesem weiblichen Hausbewohner erfuhr, war sie höchst ärgerlich. Sogar ihre Freundschaft 
mit Emilie Colline mußte vorübergehend darunter leiden. weil diese ihr auf Friedrichs 
Wunsch nichts davon nach Wien geschrieben hatte. 
Der Krimkrieg brachte für Leopoldina die Trennung von ihrem Mann. Dieser war 1853 mit 
dem Oberkommando der Truppen in Estland betraut worden. Seinen dortigen Maßnahmen ist 
zu verdanken, dass die Engländer unter Admiral Napier, die den Hafen von Reval blockierten, 
das Festland nicht angriffen. Dieser Erfolg führte zum nächsten großen Schritt in der Karriere 
Friedrich: Zar Nikolaus I. ernannte ihn im Dezember 1854 zum stellvertretenden 
Generalgouverneur von Finnland und Kommandierenden der Truppen daselbst. Nur sechs 
Tage nach dem Tode des Zaren (2. März 1855) wurde er von Zar Alexander II. in diese Ämter 
tatsächlich eingesetzt. Dies bedeutete für die inzwischen 69jährige Leopoldina einen erneuten 
Umzug, diesmal nach Helsingfors. 
In die Zeit als Generalgouverneur fällt die erfolgreiche Verteidigung der Seefestung Sveaborg 
gegen die Engländer, für die Friedrich die besondere Anerkennung des Zaren erhielt. Am 
Tage der Krönung Alexanders II. 1856 wurde er in den schon erwähnten finnländisch-
russischen Grafenstand erhoben. Er ließ in sein neues, reiches Wappen auch den Storch der 
Grafen Cicogna29) aufnehmen; dies zeigt, wie innig er sich noch immer seiner Frau verbunden 
fühlte. 
Um diese Zeit schlug Leopoldina ihrem Mann vor, dass sie Poldi Tammann30) an ihrem 21. 
Geburtstag adoptieren sollten. F.F. bat sie damit zuzuwarten, bis er seine Neffen Friedrich31), 
Alexander32) und Georg33), die Söhne von Astaf v. Berg, adoptiert und vom Zaren die 
Übertragung seines Grafentitels auf diese erwirkt haben werde34). Er wollte damit das 
Versprechen einlösen, das er einst seinem Bruder Astaf gegeben hatte, als dieser Sagnitz 
übernahm und damit Friedrichs Militärkarriere ermöglichte. So vereinbarte das Ehepaar, dass 
er die Neffen und sie Poldi adoptieren sollten. Die beiden Adoptionsverträge wurden noch 
1856 unterschrieben. - In Helsingfors befand sich unter den polnischen Ordonnanzoffizieren 
auch einer namens Ignacy Lachnicki35). Er war Katholik. In den Augen Leopoldinas 
qualifizierte ihn dies - neben seinem guten Aussehen, seinen intakten Vermögensverhältnissen 
und seinem alten Adel - als idealen Ehemann für Poldi. Aus Furcht vor möglichen, 
nichtkatholischen Bewerbern arrangierte Leopoldina eilig und in aller Stille die Heirat. Sie 
fand 1859 statt. 
In der Fremde hatte sich Leopoldinas katholischer Glaube noch gefestigt. Der „Unglaube" 
ihres Mannes war ihr ein tiefer Kummer. Sie drang daher in ihn - von ihrer Adoptivtochter 
Poldi kräftig unterstützt - zu konvertieren. Jedoch alle diese Bemühungen blieben fruchtlos. 
Sie konnte hingegen von ihrem Mann die Erlaubnis erhalten, in Helsingfors eine katholische 
Kirche zu gründen. Für diese empfand sie eine dringende Notwendigkeit, weil sich im 
Gefolge ihres Mannes viele katholische Polen befanden, die keine Möglichkeit hatten, die 
Messe zu besuchen. Sie hatte sich vorgenommen, 25.000 Silberrubel für den Kirchenbau zu 
sammeln. Den ersten Beitrag erhielt sie von Zar Alexander II., dem Oberhaupt der russ.-orth. 
Kirche! Schließlich brachte sie es so weit, dass der katholische Bischof in St. Petersburg die 
restliche Summe übernahm36). Die Kirche wurde 1860 dem Hl. Erik geweiht. Es war die erste 
katholische Kirche seit der Reformation in ganz Finnland; sie besteht heute noch. 1952 wurde 
an ihr eine Bronzetafel zur Erinnerung an ihre Stifterin angebrach37). 
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Das nördliche Klima muss Leopoldina zugesetzt haben. So verbrachte sie ausgedehnte 
Aufenthalte in dem kleinen Ort Gresten in Niederösterreich. Wir wissen nicht, was sie zu 
dieser Wahl bestimmt hatte. Das Schloß Stiebar daselbst gehörte damals den gastlichen 
Freiherrn v. Knorr38). Sie kaufte sich dort aber ein eigenes, ganz bescheidenes Haus39). In 
Gresten suchte sie auch um die Erlaubnis für eine Familiengruft in Kapellenform mit zwei 
Särgen nach. Das Ordinariat gestattete die Errichtung der Gruft und eines Monuments, nicht 
aber die Form einer Kapelle. Am 5.8.1858 wurde die Gruft geweiht und in dieser das Fräulein 
Antoinette v. Querer bestattet40). Diese war bereits am 13.2.1858 verstorben; über ihre Person 
und ihre Beziehung zu Leopoldina ist bisher nichts bekannt geworden. 
Friedrich Graf v. Berg hat viel für die wirtschaftliche Entwicklung des armen Finnland getan. 
Unter ihm wurde zum Beispiel 1858 die erste Eisenbahn von Helsingfors nach Tawastehus 
gebaut. Aber liberale Agitation und Autonomie-bestrebungen setzten ihm zu. Er suchte daher 
um seine Entlassung nach. Ins November 1861 wurde ihm diese gewährt Den Posten eines 
Generalgouverneurs von "Neurußland", d.h. den südlichen Gouvernements des europäischen 
Russlands am Schwarzen Meer, lehnte er ab. Hingegen nahm er den Posten eines 
Ehrenpräsidenten der Nicolai-Generalstabs-Akademie an. Dies machte seine ständige 
Anwesenheit in St. Petersburg ebenso wenig notwendig, wie die Würde als Mitglied des 
Reichsrates (seit 1852), und es ist tatsächlich nicht bekannt, wo die Bergs damals ihren 
Wohnsitz nahmen. Er war zu jener Zeit 67 und seine Frau 75 Jahre alt, und es schien ihm ein 
otium cum dignitate bevorzustehen, aber seine schwerste Aufgabe sollte erst kommen. 
Als der polnische Aufstand am 22. Januar 1863 ausbrach, war Alexander II. gut beraten, 
Friedrich dem Statthalter Großfürst Konstantin zur Seite zu stellen. Schon am 31. Oktober des 
Jahres wurde Friedrich selber Statthalter und Oberbefehlshaber der Truppen in Polen. Als 
Balte hatte er volles Verständnis für kulturelle Eigenständigkeit, aber Untreue und Meineid 
gegen den Zaren waren für ihn Verbrechen. Mit größter Energie und eiserner Hand ging er 
daher gegen die Aufständischen vor. Nachdem er ans 7./19. September 1863 einem 
gefährlichen Attentat mit nur leichter Verwundung entgangen war, griff er mit noch größerer 
Härte durch. Selbst für ihn, den stählernen Arbeiter, brachte der Aufstand einen enormen 
Arbeitsaufwand. 
In der Zeit von August 1863 bis Mai 1864 schrieb er allein an den Zaren 260 für diese Zeit 
sehr aufschlussreiche Berichte41). Am 23. 10./4. 11. 1863 berichtete er denn Zaren: „Ma santé 
résiste encore à 15. et méme à 16 heures de travail par jour". Als zu Anfang des Jahres 1864 
sich die Lage zu beruhigen begann, ließ der Statthalter zur Betonung dessen in Warschau 
Festlichkeiten veranstalten. Am 18./30. Januar fand ein großer Ball statt. Ein von Terroristen 
gelegter Brand im Treppenhaus des königlichen Schlosses konnte gelöscht werden. Als 
Friedrich am Ende des Balles in seiner Kalesche nach Hause fahren wollte, wurde in dieser 
eine Höllenmaschine gefunden. Wieder entrann er nur knapp dem Tode. 
Schon im Mai 1863, als die Lage in Warschau sich zuzuspitzen begann, hatte Friedrich seine 
Frau aus der Stadt geschickt. In Begleitung eines Berg'schen Verwandten, des Baron v. 
Mengden42), begab sie sich zunächst nach Thorn und von dort nach Wien. Es wird berichtet, 
dass sie auf ihren Mann eifersüchtig gewesen sei, und sie drang daher in ihn, nach Warschau 
zurückkommen zu dürfen. Aber er erachtete die Lage erst im Juli 1864 als sicher genug, um 
ihr die Heimkehr zu gestatten. 
Nach ihrer Rückkehr nach Warschau bezog das Statthalter-ehepaar das königliche Schloß. 
Leopoldina bewohnte die einst für die Königin Maria Leszczinska eingerichteten Räume. Hier 
half sie ihrem Mann, die nachrevolutionäre Atmosphäre zu normalisieren, indem sie 
regelmäßige Empfänge für die polnische Gesellschaft gab. Ein häufiger Gast bei diesen 
Empfängen war der junge Marquis Sigismund Wielopolski (1833-1902)43), der Sohn des 
einflussreichen, auf Ausgleich drängenden Marquis Alexander Wielopolski. Leopoldina 
befand sich persönlich in einer schwierigen Lage. Als Katholikin stand sie den Polen nahe, 
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deren nationalistische Bestrebungen ihr Mann mit so großer Härte bekämpfen mußte. Es muss 
da als ihr großes Verdienst angesehen werden, dass sie - wie alle Autoren berichten - sich 
niemals in die politischen Geschäfte ihres Mannes einmischte. Allerdings dürfte sie sich in 
humanitären Belangen für ihre verfolgten, polnischen Glaubensgenossen bei ihrem Mann 
eingesetzt haben. Eine entsprechende Hilfe für die Verfolgten ist jedenfalls für Poldi 
Lachnicka belegt; sie galt als eine gütige und fromme Dame, nach anderen auch als 
„fanatische Katholikin". 
ln dieser Zeit wurde Poldi Lachnicka wieder die ständige Begleiterin von Leopoldina. Die 
Lachnickis zogen mit ihrer 1860 geborenen Tochter Leopoldyna (Dina) ebenfalls in das 
königliche Schloß, obwohl sie ein schönes Haus in der Smolna-Straße besaßen. Nur durch 
Dina konnte Leopoldina Gräfin v. Berg die Freuden eines kleinen Enkelkindes erfahren. 
General Georg (Gora) Graf v. Berg schreibt hierzu in seinen Erinnerungen: „unsere Tante 
hatte eine Stütze an der jungen Mutter [Poldi] und ihre große Freude am kleinen Kinde 
[Leopoldyna Lachnicka], das Dina genannt wurde und unter unseren Augen aufwuchs. Sie 
war ein nettes, aufgewecktes Kind, kann zur Erziehung ins Sacré-Cœur-Kloster in Wien und 
ist eine charmante Wienerin geworden." Sie blieb der Bergischen Familie freundschaftlich 
verbunden; noch 1912 war sie Patin bei Viktor Graf v. Berg44). 
Leopoldina bedurfte des Beistandes von Poldi umso mehr, als ihre Sehkraft trotz eines 
Lorgnons sehr schlecht wurde. An Empfängen war Poldi stets neben ihr und flüsterte ihr die 
Namen der herannahenden Gäste zu. Einmal soll Poldi gerade nicht zur Hand gewesen sein, 
als der russisch-orthodoxe Erzbischof von Warschau sich Leopoldina näherte. Diese hörte nur 
dessen rauschende Gewänder und begrüßte ihn: „Comment allez-vous Madame?45)" 
Auch Poldis jüngerer Bruder, Leopold Tammann (1837-1898), lebte in der unmittelbaren 
Umgebung des Statthalters. Dieser hatte ihn erst auf die Schule in Fellira und dann schon 
1853 auf die Bereiterschule nach St. Petersburg geschickt; 1863 nahm er ihn als jungen 
Ordonnanzoffizier in seinen persönlich. Stab. Er diente denn Generalfeldmarschall treu bis zu 
dessen Tod46). 
Gegen Ende der 60er Jahre kann auch noch eine weitere Pflegetochter in die Berg'sche 
Familie in Warschau. Sie war die halbverwaiste Tochter Wilhelmine (Minnie)47) von 
Friedrichs Bruder Astaf. Sie lebte bei ihren liebevoll besorgten Pflegeeltern fast ständig, bis 
sie zum Erlernen der Malerei nach Dresden zog und 1873 Robert Freiherrn v. Ungern-
Sternberg heiratete. Sie war eine begabte Schriftstellerin, die oft amüsante Familienereignisse 
beschrieb. Der Verbleib dieser Schriften ist leider nicht bekannt: einige ihrer Gedichte 
erschienen im Druck. - Auch die drei Söhne von Astaf, die Friedrich adoptiert hatte, 
verkehrten viel bei ihrem Adoptivvater in Warschau. 
Leopoldina hatte die Kapelle in der Bel-Etage des königlichen Schlosses katholisch weihen 
lassen. Für sie war auch schon 1864 ein persönlicher Geistlicher aus Riga, P. Koslowski, 
geholt worden. Wie wichtig ihr Glaubensfragen wurden, erhellt aus den Aufzeichnungen des 
Generals Dokudowski48): „Die Gräfin Berg verlässt kaum die Kapelle. Sie betet am Tage und 
in der Nacht und zu jeder Zeit. Ihre Unterhaltungen mit dem Geistlichen drehen sich um das 
Paradies, das Fegefeuer, die Hölle und ähnliches. Sie liebte schon früher sehr zu beten, jetzt 
aber als alte Frau wurde sie doppelt gottesfürchtig." 
Der ständig arbeitende Graf Berg stand jeden Morgen pünktlich um 7 Uhr auf. Er begab sich 
dann durch die Zimmerfluchten in die Gemächer seiner Frau, die ihm eigenhändig starken 
Tee zubereitete. Zur Mittagszeit aß er allein nur etwas ganz Leichtes, um dann zwischen 3 
und 4 Uhr - wenn die Zeit es erlaubte - mit seiner Frau Tee zu trinken. Abends zum Diner 
erschienen Leopoldina und Poldi jeweils einige Minuten vor den sehr häufigen Gästen im 
Kabinett des Grafen. Dies gab ihnen Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch, und um 
ihre Anliegen vorzubringen. Während der eleganten Mahlzeiten wurde der Gräfin speziell 
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leichtes Essen serviert, wie ihr sie täglih besuchender und großes Vertrauen genießender Artz, 
Dr. Bucholtz, es ihr verschrieben hatte. "Chère amie, c'est très leger" würde ihr Mann zu ihr 
sagen, wenn er gelegentlich mehr esses auf ihren Teller häufte, als sie sich genommen hätte. 
Die Abende wurden manchmal zu Theaterbesuchen genutzt, nach denen im Familienkreise 
Sakuska und Kwass (ein Getränk aus Milch und Bier) gereicht wurden. Gelegentlich hatte das 
Statthalterehepaar hohe Besucher zu empfangen, so mehrmals auch den Zaren. 
Vielleicht mit Blick auf die auf ihn verübten Attentate redigierte F.F. 1864 ein früheres 
Schriftstück, in dem er Leopoldinas finanzielle Situation im Falle seines vorzeitigen Ablebens 
darlegte. Da Sagnitz und sein übriger Grundbesitz auf die Neffen übertragen waren, blieben 
Leopoldina gewisse Zinsen und eine Pension, die er auf 20.000 Rubel - entsprechend der 
Pension der Witwe des Fürsten Michael D. Gortschakow, eines früheren Statthalters von 
Polen - schätzte. Die Gesamtsumme von etwa 30.000 Rubel50) jährlich sei mehr als sie 
brauchen würde. Außerdem habe ja Leopoldina auch ihr eigenes Vermögen, das - in 
ungenannter Höhe - bei der Bank der Barone Stieglitz angelegt sei. Dieses Vermögen setzte 
sich zweifellos aus Leopoldinas Mitgift und aus der Hinterlassenschaft ihres ersten 
Ehemannes zusammen. Friedrich fügte bei, dass wenn sie Überschüsse haben werde, er ihr 
Poldi empfehle, „die auf dieser Welt keine andere Unterstützung als uns zwei hat. Ich 
beauftrage Poldi Dich mit der Treue einer Tochter zu pflegen und zu lieben, die sie Dir aus so 
vielen Gründen schuldet", und er fährt dann fort: „Betet Ihr beiden, die ich Euch sehr liebe, 
für mich, wie ich für Euch in der anderen Welt beten werde wie in dieser. Ich möchte Dir 
versichern, dass ich Dir sehr, sehr viel schulde und Du für mich immer das Vorbild schönster 
Tugenden gewesen bist. Dass der liebe Gott Dich segne und es Dir hundertfach vergehe. Ganz 
der Deine, Fedor.51) 
Im Frühjahr 1865 wurde Friedrich nach St. Petersburg gerufen, um den 
Beerdigungsfeierlichkeiten für den Zarewitsch beizuwohnen. Das Schiff, das dessen 
Leichnam aus Nizza überführen sollte, wurde durch Stürme monatelang aufgehalten. 
Während der Wartezeit wurde dem Statthalter eine Wohnung im Winterpalais zugewiesen; sie 
hatte früher der Großfürstin Olga Nikolajewna gehört und stand ihm fortan zur ständigen 
Verfügung. Der Empfang beim Zaren verzögerte sich bis zum 13. Juni. 
Im Oktober 1866 reiste das Ehepaar abermals nach St. Petersburg. Am 22. 10. waren sie bei 
der Trauung des Zarewitsch (später Alexander III.) zugegen. Am gleichen Tag übersandte der 
Zar durch seinen jungen Sohn, Großfürst Wladimir, Friedrich den Feldmarschallstab. Die 
Gratulationstour, die Leopoldina für diese höchst ehrenvolle Ernennung organisierte, fand 
sieben Tage später statt"‚. Der neue Generalfeldmarschall und seine Frau kehrten erst am 23. 
12. 1866/4. 1. 1867 nach Warschau zurück. Dort erwarteten sie weitere Feierlichkeiten. 
Um diese Zeit fielen auch hohe Ehrungen auf Leopoldina. Sie wurde eine der damals nur 14 
kaiserlichen Staatsdamen, als welche sie das diamantenumrandete Bildnis der Zarin Maria 
Alexandrowna tragen durfte, und sie erhielt den auch in der zweiten Klasse exklusiven Orden 
der Heiligen Katharina, dessen Ordenszeichen ebenfalls reich mit Brillanten verziert war. In 
jenen Jahren hatte der Statthalter, der das Königreich Polen im Namen des Zaren regierte, viel 
Ärger mit den Panslawisten. Sie wollten Polen russifizieren - was Friedrich als Unheil ansah - 
und die Machtfülle des Statthalters beschneiden. Sie erreichten tatsächlich, dass das 
Königreich schließlich in die zehn sogenannten Weiehselgouvernements aufgeteilt wurde. 
Anlass zu grossen Festlichkeiten gab Friedrichs 60jähriges Dienstjubiläums am 26. 6./8. 
7.1872. Man mag bezweifeln, dass es der fast blinden Leopoldina damals sehr festlich zumute 
war, denn wenige Monate vorher war ihr Sohn, Francesco Annoni, gestorben. 
Bis in die letzten Jahre riefen die Pflichten Friedrich ein- bis zweimal im Jahr nach St. 
Petersburg. Seine Frau begleitete ihn wohl nur in Ausnahmefällen, und so war das Ehepaar 
recht häufig für einige Wochen getrennt. Seine historisch bedeutsamste Reise dorthin betraf 
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den russisch-preußischen Geheimvertrag, den er initiiert und für den er den ersten Entwurf 
geschrieben hatte. Am 24. 4. 1873 unterschrieb er zusammen mit dem preußischen 
Generalfeldmarschall Graf Moltke und den beiden Kaisern das Vertragswerk. 
Ein letztes Mal reiste Friedrich zu Ende des Jahres 1873 nach St. Petersburg. Er sollte dort der 
Hochzeit der Großfürstin Maria Alexandrowna mit dem Herzog von Edinburgh beiwohnen. 
Auch hatte der Zar eine weitere Ehrung für ihn vorgesehen. Es kann sich für den bereits 
Vielgeehrten dabei eigentlich nur um den Titel eines Fürsten gehandelt haben, der 
verschiedenen russischen Generalfeldmarschällen verliehen worden war. Leopoldina hatte ihn 
nicht auf diese Reise begleitet, aber sie war glücklich über dieselbe, denn sie meinte, sie habe 
ihn überzeugt, nach seiner Rückkehr zum Katholizismus überzutreten. Der Hausarzt Dr. 
Buchholtz war oft Zeuge geworden, wie sehr sie versuchte, ihren Mann zur Konvertierung zu 
bewegen, ohne die sie seine Seele verloren glaubte, - aber er vertröstete sie jeweils auf einen 
späteren Zeitpunkt. Nun war es zu spät: am russischen Neujahrstag 1874 erkrankte er in St. 
Petersburg und am 6. Januar verschied er in Anwesenheit seines Zaren nach einem überaus 
reichen Leben. 
In Warschau wagte man während einiger Tage nicht, der sehr kranken und schwächlichen, 
88jährigen Leopoldina die traurige Nachricht zu überbringen. Anscheinend nahm sie diese 
schließlich mit unerwarteter Fassung zur Kenntnis, aber innerhalb von sechs Wochen folgte 
sie am 17. 2./1. 3. 1874 ihrem Ehegatten in den Tod. Ihrem Wunsche gemäß wurde sie in der 
Gruft in Gresten beigesetzt. 
Leopoldina hinterließ ihr persönliches Vermögen, ihre bewegliche Habe und auch ihren 
großen Diamantenschmuck ihrer Adoptivtochter Poldi Lachnicka. Aber auch Poldi starb nur 
wenige Monate später. Deren Erbin wurde ihre Tochter, die Gräfin Leopoldyna (Dina) 
Chrapowicka, geb. Lachnicka. Diese ließ im Jahre 1901 über dem Grab ihrer Stiefgroßmutter 
eine Kapelle errichten, die heute nicht mehr vorhanden ist. Gelegentlich zweier Besuchte in 
Gresten fand aber Don Alessandro Conte Cicogna Mozzoni den noch erhaltenen Grabstein 
und ließ ihn restaurieren; er ist heute in der Kirche von Gresten aufgestellt und trägt die 
lateinische Inschrift „Ihr brach das Herz, als seines stille stand". Ebenso ist der Gedenkstein, 
den ihr Enkel, Conte Aldo Annoni, für Leopoldina in Capriano (Milano) errichten ließ, noch 
erhalten. 
In dem Maße, in dem sich der Nebel über Leopoldina Cicognas Leben lichtet, erstaunen wir 
über das Leben einer schönen und verwöhnten Italienerin, die sich in den gesellschaftlichen 
Rahmen schickte, in den sie gestellt wurde, aber Freiräume, die sich ergaben, trotz ihrer 
schwachen Gesundheit mit größter Entschlossenheit ergriff. Wie konnte sie sich in der 
Lebensmitte bedenkenlos entschließen, den jungen Fremden zu heiraten, in den sie sich zwölf 
Jahre zuvor - noch während ihrer ersten Ehe - verliebt hatte, und damit ihr bequemes, ja 
luxuriöses Leben aufzugeben und fern ihrer Familie ein unbekanntes Leben in einem kalten 
Land zu beginnen? Ahnte sie, dass dem damaligen Generalmajor ohne eigene Mittel eine 
glanzvolle Karriere bevorstand, die ihr als Marschallin eine der höchsten Stellungen am 
russischen Hof verschaffen würde? Konnte sie, der Eifersucht nicht fremd war, auf die Treue 
des wesentlich Jüngeren bauen? Und obwohl sie ihren Mann nach Kräften umsorgte und ihm 
half, ordnete sie sich nicht völlig unter. Sie blieb ihrer Religion treu, bestimmte ihre eigene 
Pflege- und später Adoptivtochter, ermöglichte den Kirchenbau in Helsinki, schuf sich an 
dem unwahrscheinlichen Ort Gresten ein eigenes Refugium und war bereit, dort ihre Gruft 
mit einer sonst unbekannten Frau zu teilen. Trotz der überragenden Persönlichkeit des 
Generalfeldmarschalls Friedrich v. Berg ist sie sich selber treu geblieben. 
Andreas Tammann 
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24) Friedrich v. Berg ließ Heinrich Tammann (1833-1864) zum Arzt ausbilden. 1860 pflegte 
er dessen totkranken Bruder Astaf in Sagnitz. Unter der vielvermögenden Protektion 
Friedrichs durchlief er dann rasch die Positionen als Stadtarzt in Jamburg, Gouvt St. 
Petersburg, und Gori-Gorki, Gouvt Mohilev, wurde an letzterem Ort auch Professor und 
Mitglied der Institutsleitung des Landwirtschaftlichen Instituts, steckte sich dann aber an 
aufständischen Polen mit Typhus an und starb, bevor er einem Ruf als Professor der Medizin 
an der Moskauer Universität Folge leisten konnte. Er hatte 1863 den St. WadimirO. 4. Kl. 
und damit den russ. Erbadel erhaben. Die Familie v. Berg sorgte für seine Witwe und 
förderten deren Kinder. 
25) Siehe im Folgenden. 
26) Leopold Tammann war Offizier im Stube Friedrichs v. Berg bis zu dessen Tod (1874). Er 
kaufte dann ein Gut im Gouvt. Smolensk, das er nach einer Brandkatastrophe aufgeben 
musste, worauf er eine industrielle Hammerschmiede in Moskau gründete. Sein Sohn Leopold 
ist als „dworjanin" (Adliger) im Adressbuch von St. Petersburg 1905 genannt. 
27) Kirchenbuch Theal-Fölk, Kr. Dorpat, 27.6.1835. 
28) Wilhelm Nottbeck, * St. Petersburg 11.1.1816, † Wiesbaden 30.3.1890 (finnl. Adelstand 
19.12.1855), Gutsbes., Chef der Fa. Finlayson, Bankdir., Stadtbevollm. zu Tammerfors; ? St. 
Petersburg 20.5.1847 Constance Gfn v. Mengden,* Igast, Livland, 11.4.1824, † Tammerfors 
4.12.1888, T.d. Kais.russ Lts.a.D. Friedrich Gf v. M. auf Teilitz u. Unniküll, Livland, u.d. 
Constance v. Gersdorff a.d.H. Korküll, Livland. 
29) C. A. v. Klingspor, Baltisches. Wappenbuch, Stockholn 1882: Gespalten u. zweimal geteilt 
mit Mittelschild, darin das Stammwappen. 1: ähnlich Finnland, 2: ein wachsender russ. 
Reichsadler mit Brustschild, darin die Initialen A II, 3 u. 6: das Stammwappen, 4: Cicogna, 5: 
v.Ermes. 
30) Wilhelmine Marie Leopoldine (Poldi) Elise Tammann (gen. von Berg), * Sagnitz 3.6.1835, 
† Warschau um 1874, T.d. Verwalters von Sagnitz Johann T. u.d. Wilhelmine Meiß; ? 1859 
Ignacy Lachnicki (Wappen Wlasnego), * 1826, † Warschau 11.2.1889, auf Lachnow russ. 
Polen, Kais.russ. GenLt, GenAdj S.M., Adelsmarschall des Gouvt Kowno. Gross-kreuz d. k.k. 
Franz-JosephO. 
31) Friedrich Georg Magnus Graf v Berg, * Dorpat 4.2.1845, † Sagnitz 22.3.1938, auf 
Schloß Sagnitz usw, Saatzüchter (der „Roggengraf"), Dr.agr.h.c., Kais.russ. Kammerherr, 
Deputierter des finnischen Reichstags; ? Maria v. Bruun, (3 Söhne, 1 Tochter). 
32) Alexander Rembert Joachim Graf v. Berg, * Sagnitz 8.2.1847, † Paris 10.2.1893, auf 
Kortenhof und Wassilissa, Kais.russ. Kammerherr und Hofjägermeister. Unverheiratet. 
33) Georg (Gora) Erik Rembert Graf v. Berg, * Sagnitz 20.10.1849, † La Tou-de-Peilz, 
Kanton Waadt (Schweiz), 6.1.1920, auf Studsjanez-Marje, Wolhynien, Kais.russ. GeriMajor, ? 
Fürstin Maria Dolgoruki (ihre Schwester Catharina ? Zar Alexander II.). 
34) Übertragung des Gfnstandes durch Kais.russ. Genehmigung ... 18.9.1856. 
35) siehe Fußnote 29 
36) Osservatore Romano vom 20.4.1952 
37) Siehe auch Comere della Sera vom 8.7.1963 
38) Freundliche Mitteilung (1988) der Gräfin G. v Seefried, Gresten. 
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39) Erinnerungen von Friedrichs Neffen Georg Graf v. Berg. Ermes Graf v. Berg nennt es in 
seinen Erinnerungen ein „Bauernhaus". Es lässt sich heute nicht mehr identifizieren. 
40) Mitteilung (1988) des Diözesanarchivs St. Pölten. 
41) Die französischen Briefe wurden herausgegeben von S. Kieniewicz, Korrespondencja 
namiestnikow Krolestwa Polskiego 1863-1864, Wroclaw 1978. 
42) Es handel sich wahrscheinlich um Friechrichs Vetter, Ernst v. Mengden. Frhrn v. 
Altenwoga, * Sinohlen 1.5.1787, † ebd. 15.4.1867 auf Sinohlen, den Sohn seiner Tante 
Christina Ulrika v. Berg. 
43) Es war wohl kein Zufall, dass seine 1876 geborene Tochter Maria auch den Vornamen 
Leopoldine erhielt. 
44) Viktor Graf v. Berg,  * Sagnitz 30.7.1912, † Comox, Vancouver Island, British Columbia, 
3.5.1996, ein Enkel von Friedrichs Neffen Graf Friedrich Georg Magnus v. Berg. 
45) Boris Graf v. Berg: Generalfeldmarschall Graf Friedrich Wilhelm Rembert v. Berg und 
seine Zeitgenossen, russ. Mskr. im Besitz von Graf Markku v. Berg, Helsinki Ins Deutsche 
übersetzt von Graf René und Gräfin Ellinor v. Berg (Maschinenschrift). 
46) Erinnerungen von GehRat Prof. Dr. Gustav Tammann (1861-1939), Mskr. im Besitz des 
Verfassers. 
47) Emilie Wilhelmine (Minni) Anna Marie Ulrike Pauline v. Berg, * Sagnitz 15.3.1852 † 
Kaiserslautem 25.3.1943, Kais.russ. Hoffräulein, ? Schloß Lazienki b. Warschau 15.5.1873 
Robert Frhr v. Ungern-Sternberg Frhr zu Pürkel, * Kertel, Estland, 5.5.1845, † London 
22.7.1908, auf Hark, Hüer; Parmel, Patz, Poll, Jöggis, Taibel u. Erras, Estland, cand.jur. 
Kais.russ. GenMajor, FlügelAdj. S.M., WStRat u. GenKonsul in London. 
48) W A. Dokudowski: Tagebuch (russ.). Veröffentlichung des Rjasan Archivkomitees, Rjasan 
1898. 
49) Woldemar Bucholtz, * Wassilissa, Livland, 5.5.1840, † Warschau 20.2.1876, studierte in 
Dorpat, Dr.med. Ordinator am Warschauer Kreis-Militär-Hospital u. prakt. Arzt in 
Warschau, Kollegienrat; ? Hedwig Adelmann (aus russ. Adel), (ihre Schwester Hildegard A. ? 
GenArzt Prof Dr.med. Ernst v. Bergmann), T.d. Ltrs. d. Chirurg. Klinik in Dorpat Kais.russ. 
WStRat Prof. Dr.med. Georg Adelmann. 
Er war S.d. Friedrich B., * Sagnitz 16.6.1808, † Marienburg, Livland, 30.5.1879, stud. oec. in 
Dorpat, Arrendator von Wassilissa bis 1854, dann Gutsverwalter im Gouvt Orel. Die 
ursprünglich estnische Familie Bucholtz gehörte nach Emilie Colline zu den Protégés der 
Bergs. - Sohn von Woldemar B. war StRat Prof. Dr. Fedor B. (1872-1924), Direktor des 
Botanischen Gartens in Dorpat. 
50) In heutigem Geld entspricht dieser Betrag etwa einer Million Euro. 
51) Estnisches Historisches Archiv, Tartu, 1874-735-1. 
52) Neben Friedrich gab es damals in Rußland nur noch einen GFM, den Fürsten Alexander I. 
Bariatinsky (1814-1879), der 1859 Schamil besiegt, aber bereits 1862 krankheitshalber 
seinen Abschied genommen hatte. 
1 







Biographische Notizen  
zu  
Leopoldina Gräfin v. Berg 
geb. Donna Leopoldina Cicogna Mozzoni dei Conti di Terdobbiate 
verw. Contessa Annoni 
(1786- 1874) 
 
Zur Erinnerung an Gräfin Ellinor von Berg  
und  
Dr. Conte Don Alessandro Cicogna Mozzoni 
und 
in Dankbarkeit zu Professor Gleb Konstantinowitsch Mikhailow 
 
 
 Über dem außergewöhnlichen Leben der Gräfin v. Berg, geb. Donna Leopoldina 
Cicogna Mozzoni, hatte sich nach ihrem Tode ein hundertjähriger Schleier verdichtet, so 
daß ihre Person kaum mehr greifbar war. Einiges ergab sich aus dem Familienarchiv, das 
Gräfin Ellinor v. Berg nach dem Zweiten Weltkrieg in Kanada aufgebaut hat. Ein entschei-
dender Fortschritt ergab sich aber erst, als Professor Gleb Mikhailow in Moskau die 
Lebenserinnerungen von Leopoldinas Schwägerin, Emilie Colline,1 an einem unwahr-
scheinlichen Ort fand: im Zentralarchiv der Oktoberrevolution;2 trotz widrigster Umstände 
konnte er eine Photokopie aus der damaligen Sowjetunion herausbringen. Ein anderer 
Glücksfall war, daß Dr. Conte Don Alessandro Cicogna Mozzoni, der aus seinem reichen 
Familienarchiv schöpfen konnte, seine aktive Hilfe in liebenswürdigster Weise lieh. Einige 
Ergänzungen ergaben sich auch aus den Aufzeichnungen der Grafen Georg (Gora) und 
Ermes v. Berg. Das umfangreiche Berg'sche Familienarchiv im Estnischen Historischen 
Archiv in Dorpat konnte bisher nur auszugsweise ausgewertet werden; neben unzähligen 
Briefen des Generalfeldmarschalls Graf Friedrich v. Berg an seine Mutter und andere 
Familienmitglieder enthält es gewiß noch manche Ergänzung zu Leopoldinas Leben. 
Persönliche Zeugnisse Leopoldinas haben sich leider nicht erhalten. Ihre umfangreiche 
Korrespondenz mit ihrem Sohn, dem Conte Francesco Annoni, und später mit ihrem 
Enkel, Conte Aldo Annoni, lag als Depositum im Mailänder Staatsarchiv und wurde 
offenbar im Zweiten Weltkrieg zerstört.
                                                 
1 Wilhelmine Emilie C o l l i n e  (franz. "Bergchen"), * Kortenhof, Livland. 17.2.1791, ✝  21.1.1893 
(102jährig), war ebenso wie ihre Schwester Adele eine natürliche Tochter von Friedrich v. Berg auf 
Kortenhof und damit leibliche Halbschwester des GFMs Graf Friedrich v. Berg. Sie lebte ihr ganzes 
Leben in der Familie v. Berg in Kortenhof bzw. Sagnitz und St. Petersburg mit Ausnahme von vier 
Jahren, in denen sie Erzieherin bei den Fürsten Wiasemski war. In ihren letzten Lebensjahren diktierte 
sie jungen Zöglingen ihre ungewöhnlich luziden Lebenserinnerungen auf Französisch. Ihr Neffe, Graf 
Georg (Gora) v. Berg, ordnete die Aufzeichnungen und schrieb sie ab. 
2 In den Akten des GFM Graf Friedrich v. Berg, Fonds 547 und speziell 728. 
2 
 
 Leopoldina Cicogna3 stammte aus einer sehr alten und angesehenen Familie, deren 
Anfänge in Novara, und auf deren Stammbaum schon vor dem Jahre 1200 fünf Kardinäle 
figurieren. Im 14. Jahrhundert spaltete sich ein Stamm ab, der nach Venedig zog; diesem 
entsproß Pasquale Cicogna, der 1585- 1595 Doge von Venedig war und die Rialto-Brücke 
erbauen ließ. Leopoldinas direkte Vorfahren ließen sich in der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts in Mailand nieder, wo sie in das Patriziat aufgenommen wurden. Schon 1554 
erhob sie Kaiser Karl V. in den Grafenstand; den Grafentitel führen aber nur die 
männlichen Mitglieder der Familie. Nach der Heirat mit einer reichen Erbtochter aus dem 
Hause Mozzoni nahm die Mailänder Linie seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts den 
Doppelnamen Cigogna Mozzoni an. Kaiserin Maria Theresia verlieh der Familie überdies 
das Prädikat Don bzw. Donna.- Leopoldinas Vater, Conte Don Leopoldo Cicogna Mozzoni, 
Conte di Terdobbiate, Tornaco e Peltrengo, Nobile di Terdobbiate, hatte umfangreichen 
Grundbesitz in und um Mailand. Ihre Mutter, Donna Teresa, war die Letzte der gräflichen 
Familie Marliani, sie brachte das mitten in der Stadt Busto Arsizio gelegene Schloß der 
Familie Cicogna Mozzoni zu. 
                     
Orte von Leopoldinas Jugend: der Palazzo Cicogna (ehemals Annoni) in Mailand, die prächtige  
                                                 
3 Donna Leopoldina dei Conti C i c o g n a  M o z z o n i , Nobile dei Conti di Terdobbiate, Tornaco e 
Peltrengo, Nobile dei Signori di Terdobbiate, * Mailand 11.7.1786, ✝  Warschau 17.2.1874, k.k. 
Palastdame, Dame des k.k. Sternkreuz-Ordens, Kais.russ. Staatsdame, Dame des Kais.russ. St. 
Katharinen-Ordens 2. KL, Tochter des k.k. Kämmerers Don Leopoldo Conte C. M., Patrizio Milanese, 
auf Terdobbiate, Bisuschio, usw., u.d. Nobile Donna Teresa Marliani, Nobile dei Conti di Busto 
Arsizio, Erbin von Busto Arsizio. 
3 
Renaissance-Villa Bisuschio und das Castello Terdobbiate. 
 
 Leopoldina wurde am 11 Juli 1786 in Mailand geboren und in der inzwischen 
verschwundenen Kirche S. Giovanni in Conca getauft. Sie wuchs zusammen mit einem 
älteren Bruder, Carlo (1784-1857), und einem jüngeren Bruder, Giovanni Ascanio (1790-
1874), auf. Als Stadtwohnung hatten ihre Eltern damals den aus dem 16. Jahrhundert 
stammenden Palazzo Cicogna in der Contrada dei Nobili (heute Via Unione).4 Während 
der Sommermonate lebte die Familie in der prächtigen Renaissance-Villa Bisuschio (Vare-




















      Leopoldinas älterer Bruder, Conte Carlo Cicogna Mozzoni.
                                                 
4 Verkauft 1830; 1943 durch Bomben zerstört. 
5 Noch im Besitz der Familie. 
6 Noch im Besitz der Familie. 
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Conte Alessandro Annoni, Conte di Cerro, auf einem Stahlstich vor der Villa in Cuggione, als 
napoleonischer Grenadier auf einer Keramikminiatur und seine Marmorbüste in Cuggione. 
 
 Leopoldina hatte nur eine kurze Jugend. Vier Tage vor ihrem 17. Geburtstag wurde 
sie dem 19 Jahre älteren Conte Alessandro Annoni7 angetraut. Als Mitgift erhielt sie von 
                                                 
7  Conte Alessandro Annoni, Conte di Cerro, Patrizio Milanese, * Mailand 1767, ✝  Mailand 29.7.1825, 
Kämmerer des Herzogs von Mailand (Kaiser Franz I.) und des Vizekönigs Eugène de Beauharnais, 
5 
ihrem Vater 36 000 Scudi sowie andere Einkünfte. Nach äußerlichen Gesichtspunkten war 
es eine ideale Verbindung, denn auch die Annoni zählten zu den angesehensten 
Geschlech-tern Mailands. Seit dem 13. Jahrhundert gehörten sie dort zum Patriziat. Sie 
hatten 1676 den Titel Conde de Cerro von König Karl II. von Spanien erhalten. Außerdem 
war Ales-sandro ungewöhnlich wohlhabend und eine elegante Erscheinung. 1792 wurde 
er zum Kämmerer Seiner Apostolischen Majestät ernannt. Nach der Besetzung Mailands 
durch französische Truppen und dem Ausbruch der revolutionär gesinnten Cisalpinischen 
Republik im Jahre 1797 schickte er sich offenbar recht gut darein, zum „Bürger Annoni“ zu 
werden, denn er ließ sich zum Abgeordneten ernennen. Auch im anschließenden napole-
onischen Königreich Italien unter dem Vizekönig Eugène de Beauharnais machte er gute 
Karriere und erhielt den Titel eines Conte del Regno d’Italia. Seine Frau Leopoldina wurde 
Ehrendame der Vizekönigin Augusta Beauharnais, Prinzessin von Bayern. Die Bergsche 
Familientradition weiß zu berichten8, daß Napoleon I. ihn zum Schwager auserkoren hatte. 
Er sollte anscheinend die Prinzessin Pauline Buonaparte (1780 -1825) heiraten. Annoni 
betrachtete dies als Mesalliance, und er sah sich in aller Eile nach einer entsprechenderen 
Frau um. Es wurde arrangiert, daß Leopoldina kurzerhand aus ihrer Klosterschule genom-
men und dem mehr als doppelt so alten Grafen Annoni angetraut wurde. Da Pauline vier 
Monate später Don Camillo Principe Borghese (1775-1832) heiratete, ist dies mindestens 
vom zeitlichen Standpunkt aus durchaus möglich. Als Mailand 1815 wieder österreichisch 
wurde, fiel Annoni unter die Amnestie und wurde in seine vorrevolutionären Würden und 
Titel wieder eingesetzt, ja sogar zum Direktor des k.k.Konservatoriums in Mailand 
ernannt. 
.            
Alessandro und Leopoldina Annoni in lombardischer Tracht. 
(Ehemals im Besitz von Dr. Conte Don Alessandro Cicogna Mozzoni) 
                                                                                                                                                     
Großgrundbesitzer, S.d. Conte Giovanni Pietro A u,d, Marchesa Pallavicini di Genova; oo Mailand 
7.7.1803 Leopoldina Cicogna. 
8 Erinnerungen des Grafens Ermes v. Berg (1880-1949), die er seiner Tochter Aino 1935/36 diktierte. 
(Mskr. im Besitz von Markku Graf v. Berg, Helsinki). 
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Die von Alessandro Annoni erbaute klassizistische Villa in Cuggione. 
 
 Dem jungen Paar wurde 1804, - noch vor Leopoldinas 18. Geburtstag - ein einziges 
Kind geschenkt, der Sohn Francesco9. Die Annoni lebten in dem schönen Palast am Corso 
Porta Romana 4-610, den Paolo Annoni 1625 von dem Architekten Richini erbauen lassen 
hatte. Alessandro Annoni stellte den bekannten Architekten Pollack zum Ausbau dieses 
Palastes an. Von dem gleichen Architekten ließ er sich auch eine prächtige Villa mit Park 
und weitem Umland in Cuggione nicht weit vom Fluß Ticino als Sommerresidenz 
errichten.11 In diesem Rahmen traf sich die große internationale Gesellschaft, die zum Teil 
aus einer weitverzweigten, über Italien hinausgehenden Verwandtschaft bestand. So war 
Leopoldinas Großmutter väterlicherseits eine geb. Gräfin v. Daun, von der sie auch den 
Vornamen geerbt hatte. Deren Onkel war der k.k. Feldmarschall Graf Wirich v. Daun, 
Fürst v. Thiano (1669 - 1741), der nacheinander die Ämter eines Vizekönigs von Neapel, 
Statt-halters der Österreichischen Niederlande und Gouverneurs von Mailand bekleidete. 
Dessen Vater wiederum, Graf Wilhelm v. Daun, machte sich 1689 als Feldmarschall und 
Verteidiger von Wien gegen die Türken einen Namen. Die Schwester von Leopoldinas 
Großmutter war mit dem allmächtigen portugiesischen Premierminister Marquez de 
Pombal (1699 - 1782) verheiratet. 
                                                 
9 Francesco Conte A n n o n i  , Conte di Cerro, Patrizio Milanese, * Mailand 4.4.1804, ✝  Cuggione 
(Mailand) 19.1.1872, k.k. Kämmerer, k.k. Oberst, 1838 Kmdt der Nobelgarde anlässlich der Krönung 
von Kaiser Ferdinand II. in Mailand, Ritter des Hzgl. lucca. Ordens von St. Ludwig, des Kais.russ. 
Wladimir-Ordens und des Malteserordens, desertierte während der 5-tägigen Revolution 1848 von 
seinen k.k. Truppen und ging nach Piemont. In Mailand wurde sein Ebenbild öffentlich verbrannt und 
sein Besitz konfisziert. 1853-65 Abgeordneter im Parlament des Königreichs Italien, 1859 von Cavour 
zum Oberkommandierenden der Truppen in der Provinz Modena ernannt; GenMajor und Kmdt der 
Nationalgarde in Mailand, oo Donna Chiara Severino Longo dei Marchesi di Gagliati (1813-1888). 
10 Im 2. Weltkrieg schwer beschädigt und wieder aufgebaut. Später im Besitz von Dr. Conte Don 
Alessandro Cicogna Mozzoni. 
11 Heute im Besitz der Gemeinde Cuggione (Milano). 
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 Im Frühsommer 1818 traf ein junger russischer Stabskapitän, Friedrich von Berg,12 -
aus Nizza kommend - in Mailand ein. Nach einem kurzen Abstecher in Genf bei César 
Frédéric de la Harpe, der als Erzieher einen großen Einfluss auf Zar Alexander I. ausgeübt 
hatte, zog es ihn im Herbst 1818 nach Mailand zurück. Hier erschloß er sich schnell durch 
sein gewinnendes Wesen die dortige Gesellschaft. So lernte er den Grafen Annoni kennen 
und schließlich auch dessen Gemahlin, die anfänglich wenig Interesse für den Fremden 
zeigte. Trotzdem wurde ihre Begegnung, obwohl er acht Jahre jünger als Leopoldina war, 
schicksalhaft. 
Friedrich von Berg als junger Stabskapitän (ca. 1817). Dieses Porträt brachte Friedrich von Berg 
(1845 - 1938) als Gastgeschenk seinem entfernten Vetter, Jonkheer Ernst Willem Berg (1848 -1907)13 
auf Dussen-Muilkerk, anläßlich eines Besuchs in Amsterdam; - dort noch in Familienbesitz. 
                                                 
12 Graf Friedrich Wilhelm Rembert v. Berg,  * Sagnitz 15.5.1794, ✝  St. Petersburg 6.1.1874; österr. 
Grafenstand durch A. E. Schönbrunn 25.9.1849; finnländ.-russ. Grafenstand Moskau 26.8.1856; auf 
Vaucluse (1834-1835), Schloß Sagnitz (1839-1851), (Livland), u. Majorat Ludwinow, Buchta usw., 
(Gouvt Suwalki), Kais.russ. GenFeldmarschall (1866), General-Gouv. von Finnland (1855-1861), 
Statthalter des Kgr. Polen (1863-1874), Kammerherr, Mitglied des Reichsrats, Träger des 
Diamantenporträts zweier Zaren, Ritter des Kais.russ. St. Andreas-Ordens mit Schwertern und 
Brillianten (1856), des Kgl.preuß. Schw. Adler-Ordens mit Brillianten (1846), des Großkreuzes des 
Kgl.ungar. St. Stephan-Ordens mit Brillianten (1849), des Kgl.schwed. Seraphim-Ordens mit Brillianten 
u. des Kgl.preuß. Ordens pour le merite mit Krone (1865). 
13 C.E.G. ten Houte de Lange, Berg Estland, Geschiedenis van het geslacht von Berg; 
Amsterdam/Rotterdam 2002, S. 64. 
8 
Fürstin Maria Gagarin geb. Gräfin Bobrinsky, Friedrich v. Bergs erste Liebe, Timotheus v. Bock, 
Vetter und Jugendfreund vonFriedrich v. Berg, und der Reisegefährte Graf Paul von der Pahlen. 
 
 Der lutherische Friedrich v. Berg aus dem Hause Sagnitz entstammte einem alten 
baltischen Adelsgeschlecht. Schon in jungen Jahren ergriff er nach kurzem Studium bei 
dem berühmten Astronomen Wilhelm Struve (1818 - 1905)14 - das ihn später zu seinen 
bedeutenden kartographischen Leistungen befähigte - die militärische Laufbahn. Er konnte 
dies nur tun, nachdem er seinen jüngeren Bruder, Gustav (Astav)15 überredet hatte, auf 
seine Aspirationen als Forschungsreisender in den transkaukasischen Gebieten zu 
verzichten und die Verwaltung des großen Gutes Sagnitz zu übernehmen. Friedrich 
versprach dafür seinem Bruder, alle seine Besitzungen dessen Nachkommen zu 
hinterlassen. Es war, als hätte Friedrich damals schon gewußt, keine eigenen zu erleben. 
Vielleicht war dies noch aus Enttäuschung über seine erste Liebe zu einer Enkelin16 der 
Kaiserin Katharina II., - einer Liebe, deren Erfülllung seine energische Mutter17 1816 
verhindert hatte. Friedrichs älterer und enger, etwas exzentrischer Freund, Timotheus v. 
Bock18, urteilte damals sarkastisch, “eine Allianz zwischen Slaven und Franken ist 
unerwünscht,” obwohl Frau v. Berg wohl eher an den unterschiedlichen Religionen 
Anstoß genommen hatte. Lakonisch schrieb Friedrich am 17. April 1816 seiner Mutter: "Die 
Hochzeit der jungen Gräfin ist morgen.”
                                                 
14W. R. Dick und H. Eelsalu, Die Dorpater Struves und der Generalfeldmarschall Friedrich Wilhelm Rembert 
Graf von Berg. 
15 Gustav (Astaf) Gotthard Karl v. Berg * Sagnitz 9.10.1796, |✝  ebd. 1.5.1861, auf Sagnitz, Assessor, oo 
Georgiewsk 2.6.1843 Charlotte Gräfin v. Sievers, * Alt-Ottenhof 8.6.1824, ✝  Sagnitz 28.4.1899, T.d. 
Kais.russ. IngGenLts. u. GehRats Georg Gf v. S. auf Alt-Ottenhof, Livland, u. Georgiewsk, Gouvt St. 
Petersburg, u.d. Emilie (Olga) v. Krüdener a.d.H. Püh s, Estland. 
16 Es war Maria Gräfin Bobrinski, (1798 - 1835), Erbin von Schloß Oberpahlen, T.d. Brigadiers Graf 
Alexius G. Bobrinski, der aus einer heimlichen Ehe des Fürsten Gregor Orlow mit der Kaiserin 
Katharina II. stammte. Maria Bobrinski oo ... 18.4.1816 Fürst Nicolai S. Gagarin (1784 - 1842), 
Kais.russ. GehRat u. Hofmeister. 
17 Gerdruta Wilhelmine v. Ermes,  * Jummerdehn 16.12.1775, ✝  Kortenhof 3.3.1847, auf Mahlenhof 
(1808-1834), Livland, T.d. Kais.russ. Kammerjunkers Kaspar Wilhelm v. E. auf Jummerdehn, Livland 
u. Taps, Estland, u.d. Helene Margarethe v. Krüdener a.d.H. Werder, Estland, oo Neu-Oberpahlen, 
Livland, 23.1.1792 Friedrich Georg v. Berg , * 4.1. 1763, ✝  Sagnitz 11.11.1811, auf Kortenhof mit 
Wassilissa u. Sagnitz (seit 1808), Kais.russ. Kornett und StRat. 
18 Thimotheus Eberhard v. Bock, * Dorpat 13.11.1787, ✝  Woiseck 11.4.1836 (Freitod), auf Woiseck, 
Kais.russ. Oberst, hat durch die romanhaft ausgeschmückte Biographie von Jaan Kross, Der Verrückte 





Das Gutshaus Sagnitz in Livland der Herren von Berg, 
             Geburtshaus von Friedrich von Berg.  
 
 Friedrich v. Berg hatte am Feldzug 1812/13 gegen Napoleon teilgenommen und 
sich den „Säbel für Tapferkeit“ erworben. Nach dem Einmarsch in Paris, wo er zwei 
Monate blieb, bat er seine Mutter unter Verweis auf sein sparsames Leben und seine 
trotzdem mißliche finanzielle Lage um Geld für eine Bildungsreise durch Deutschland, 
was diese ihm gewährte. Zurück in der Heimat bat er 1814 und wiederum 1817 um Urlaub 
von seiner Truppe. Mit dem zwanzig Jahre älteren Grafen Paul v. der Pahlen19 reiste er 
südwärts und kam schließlich nach dem Besuch zahlreicher Städte nach Nizza, wo er 
weitere finanzielle Hilfe bei dem Fürsten Georg Trubetzkoy fand.Wie schon oben erwähnt 
war seine nächste Station Mailand, und aus den Briefen an seine Mutter20 wird deutlich, 
wie er zunehmend unter den Zauber Leopoldinas fällt. Zunächst heißt es im September 
1818, daß er sich zwar in eine Ausländerin verlieben, aber eine Frau wie seine Mutter nur 
in Livland finden könne. Kosmopolitisch gesinnte Menschen, die bereit seien, ihr 
Vaterland zu verlassen, seien ohnehin verächtlich, - dann weiter: mit der Familie Annoni in 
Cuggione sei er am meisten befreundet, der Graf sei ein heiterer, liebenswürdiger Mann, 
der unter der vorigen Regierung eine große Rolle gespielt habe, aber jetzt nur seinen 
umfangreichen Geschäften lebe, die Gräfin, die einen 13jährigen Sohn habe, sei wohl 
wegen ihrer zu frühen Ehe kränklich aber "des ungeachtet die schönste Frau in Mailand, 
wenigstens eine der schönsten.” Nach bildlichen Zeugnissen kann man annehmen, daß ihr 
Aussehen ihn an Anna Bobrinski erinnerte. Dann Ende Oktober berichtet er der Mutter 
bereits: "Ich lebe hier in Cuggione ganz wie einst in Sagnitz - Musik, Zeichnen ... Ich habe 
mir hier volle und herzliche Freunde gemacht und wir bedauern es täglich, nicht unter 
einem Himmel ge-boren zu sein und nicht unser ganzes zukünftiges Leben beisammen 
leben zu können". Leopoldina wie auch Friedrich waren musikliebend. Der (wenig 
bekannte) Komponist Francesco Trevani widmete ihr 1818 ein Stück für Clavicembalo zu 
vier Händen. Ob die beiden Musikfreunde es zusammen spielten? 
 Aber das Leben zu Dritt konnte nicht dauern. Nach einer dreiwöchigen Reise mit 
                                                 
19 Graf Paul Carl Ernst Wilhelm Philipp von der Pahlen, * Kautzemünde (Livland) 25.7.1775, ✝  Moskau 
9.2.1834, Held im vaterländischen Krieg, General der Kavallerie und General-Adjutant, , hinterließ vier 
Töchter aus drei Ehen. 
20 Malle Salupere: Aus dem Schriftwechsel Friedrich Wilhelm Rembert von Bergs in den Jahren 1812-
1826. Vortrag anläßlich der Gemeinsamen Tagung der Abteilung für Geschichte der Philosophischen 
Fakultät der Universität Tartu, der Akademischen Gesellschaft für Deutschbaltische Kultur (Tartu), des 






den Annoni nach Mailand riß Friedrich sich im November 1818 los und fuhr zusammen 
mit Timotheus v. Bock nach Florenz und Neapel, wo er einige Monate blieb, um dann über 
Konstantinopel schließlich im Dezember 1819 nach Rußland zurückzukehren. Hier erwar-
tete ihn zunächst eine 14-tägige Quarantäne sowie wegen seiner verspäteten Rückkehr eine 
Strafversetzung in den Zivildienst. Allerdings konnte er als "Kollegienrat" seine 
Dienstklasse (VI. Tschin ) beibehalten. 
Friedrich von Berg und Leopoldina Gräfin Annoni, geb. Donna Cicogna Mozzoni, 
                   Lithographien von Josef Kriehuber von 1822 bzw. 1820, 
 
 Wir wissen nicht, ob Leopoldina und Friedrich sich 1821 wiedergesehen haben, als 
er auf seinem Weg nach Neapel, wohin er neuerdings beordert war, womöglich durch 
Mailand kam. Jedenfalls unterhielten die beiden einen regen Briefwechsel, in dessen 
Verlauf sie auch ihre lithographierten Porträts austauschten. Für die Lithographien hatte 
Leopoldina 1820 und Friedrich 1822 dem seinerzeit berühmten Wiener Künstler, Josef Krie-
huber, den Auftrag gegeben. Dies bezeugt die Ernsthaftigkeit ihrer Gefühle. Sie wurde 
1825 zur k.k. Palastdame ernannt,21 aber im gleichen Jahr brach der Briefverkehr ab. Zwar 
schrieb Leopoldina noch unzählige Briefe an ihn, und gleichermaßen überschüttete 
Friedrich sie mit Briefen, aber keiner kam mehr an. Daß sie schließlich alle Hoffnung 
aufgab, geht daraus hervor, daß sie 1829 in den „Hochadeligen Sternkreuzorden“ eintrat.22 
Dadurch verpflichtete sie sich, der katholischen Kirche zu dienen, für die Ausübung der 
religiösen Zeremonien Sorge zu tragen und karitative Aufgaben zu erfüllen. Bei einer 
Wiedervermählung mit einem unpassenden Ehegatten drohte ihr der Ausschluss aus dem 
Orden. 
 
 Unterdessen war Friedrich in diplomatische Dienste getreten. Nach ersten Statio-
nen in München und Wien erhielt er die Aufgabe, in Neapel Informationen über die frei-
maurer-ähnlichen Carbonari zu sammeln, die sich 1820 gegen Ferdinand I., den König 
Beider Sizilien, erhoben hatten. Es gelang ihm, tief in den Geheimbund einzudringen, und 
sein Bericht an den russischen Außenminister, Graf Karl Robert v. Nesselrode, hat vermut-
                                                 
21 Österreichischer Beobachter vom 11.7.1825. 





lich dazu beigetragen, daß die Freimaurerlogen 1822 in Rußland aufgelöst wurden. Noch 
im gleichen Jahr wurde er als Attaché nach Konstantinopel gesandt; sein gefährlicher Auf-
trag war, Aufklärungsarbeiten im türkischen Balkan zu verrichten. Als Maler verkleidet 
fertigte er Karten und Lagepläne an. Anschließend wurde ihm die Leitung einer sogenannt 
wissenschaftlichen Expedition in den Raum des Kaspischen Meers anvertraut. Hauptauf-
gabe aber war, das Gebiet zwischen dem Kaspischen Meer und dem Aralsee zu kartogra-
phieren und dem unbotmäßigen Khan von Khiwa die russische Präsenz zu dokumen-
tieren. Die gegen Kälte nicht genügend gewappnete Expedition wurde im Winter 1825/26 
bei Temperaturen von bis zu -40° C fast zur Katastrophe. Friedrich verlor während dieser 
Schreckenszeit seine Haare und trug fortan eine Perücke. Wenige Monate später, inzwi-
schen zum Wirklichen Staatsrat im Außenministerium und Kammerherrn ernannt, nahm 
er in Moskau an der Kaiserkrönung von Nikolaus I. teil (3.9. 1826). Während des russisch-
osmanischen Kriegs (1828/29), war er wieder, jetzt als Generalmajor, in Militärdiensten 
und zeichnete sich derart aus, daß er zum Generalquartiermeister unter dem Generalfeld-
marschall Graf Diebitsch ernannt und mit dem für sein Alter ungewöhnlich hohen Orden 
des Hl. Wladimir 2. Klasse belohnt wurde. Der für Rußland günstige Friedensvertrag von 
Adrianopel wurde am 2.9.1829 geschlossen. 
 
Friedrich von Berg mit dem Stern des Ordens des Hl. Wladimir 2. Klasse  
und schon schütterem Haar (um 1829). 
 
 Aber wann und wie kamen Leopoldina und Friedrich wieder zusammen? Darüber 
kursierten in den betroffenen Familien die verschiedensten Spekulationen. Wurde Leopol-
dina geschieden, oder lief sie ihrem Mann davon? Oder hat sie Friedrich v. Berg erst 1839 
offiziell geheiratet (eine Angabe die sogar in dem Genealogische Handbuch der Estlän-
dischen Ritterschaft Eingang gefunden hat, und die eine 19-jährige Wartezeit impliziert 
hätte), und hatte sie ihm gar in den Jahren 1832 - 1837 vier Kinder geboren, denen der 
Name Tammann gegeben wurde? Hätte man ihr wahres Alter gekannt, wäre Letzteres 
schon ausgeschlossen gewesen, aber sie gab der Mär unbewußt Vorschub, indem sie sich 
über ihr wahres Alter “irrte”. In Sagnitz hielt man sie für vier Jahre jünger, als sie 





Francesco Annoni nur 14 Jahre alt gewesen sei.  
 
 Den Schlüssel zu den damaligen Ereignissen lieferte erst die Wiederentdeckung der 
Erinnerungen von Emilie Colline. Sie berichtet, daß nach Friedrichs Abreise in Mailand 
sich der Gesundheitszustand des Grafen Annoni zunehmend.verschlechterte Er litt an 
epilepsieartigen Anfällen, während denen er sich tagelang in.seinen Gemächern einschloß 
und für niemanden - auch für Leopoldina nicht - zu sprechen war. Am 13. September 1825 
starb er. Und weiter heißt es bei Colline (aus dem Französischen übersetzt): "F.F.23 befand 
sich damals in Kostantinopel [?], wo er einen Freund der Familie Cicogna traf, der ihm 
mitteilte, daß der Graf Annoni bereits vor vier Jahren gestorben sei. F.F., der in den ersten 
Jahren seit seines Besuches in Italien in ständiger Korrespondenz mit der Gräfin Annoni 
gestanden hatte, bemerkte, daß er seit genau vier Jahren keinerlei Nachricht von ihr erhal-
ten hatte. Er bat daraufhin um Urlaub, erhielt diesen und kehrte nach einer Abwesenheit 
von neun Jahren nach Mailand zurück, wo die verwitwete Gräfin noch immer lebte. Sie 
erklärten sich einander. Sie fanden heraus, daß ihre ganze Korrespondenz von der Mutter 
und den Brüdern der Gräfin unterdrückt worden war, und daß man ihr ganz falsche 
Nachrichten über F.F. gegeben hatte. Entsprechend war er in vollständiger Ungewißheit 
geblieben über alles, was sie betraf. Das Resultat all dieser Intrigen war, daß die Gräfin 
Annoni ihrer Familie die Ehe mit ,diesem russischen General’ anzeigte. Bei den Cicogna 
herrschte Verzweiflung. F.F. dessen Gesellschaft ihnen so lieb gewesen war, schien ihnen 
nun eine miserable Partie als Schwiegersohn und Schwager. Die Tatsache, daß F.F. 
protestantisch war, war in ihren Augen weniger wichtig; die Gräfin war eine so gute 
Katholikin, daß sie ihn leicht zu Gott führen würde. Sie würde so eine Seele retten, und 
dafür einmal belohnt werden. Aber ein russischer General, was war das? Eine solche 
Verbindung überschritt die Grenzen des Erlaubten.“ 
 
 Aber auch in Sagnitz löste die Nachricht Besorgnis aus: „Wir übergaben ihr [der 
Mutter von F.F.] einen Brief von F.F., den ein Expreßbote überbracht hatte. Frau v. Berg 
zog sich in ihr Zimmer zurück, um ihn zu lesen. Die Ankunft des Briefes, der ihr die Heirat 
ihres Sohnes mit der verwitweten Gräfin Annoni, geb. Gräfin Cicogna, anzeigte, erregte in 
ihr die stärksten Gefühle, aber sie überwand diese mit großem Mut. Ihr Verhalten bei 
dieser Gelegenheit war so, wie sie immer war: sie bewies eine bewundernswerte Selbst-
losigkeit und einen Seelenadel. Die Verbindung mit einer fremden Frau mit einer Religion, 
die sich von der der Familie unterschied, mußte in der Tat Frau v. Berg zutiefst aufwühlen. 
- Bei dieser Gelegenheit ergab sich ein Zwischenfall, der nicht einer gewissen Komik 
entbehrt. Die Familie Cicogna verlangte nach verschiedenen Vorwürfen, daß F.F. eine 
Adelsprobe ablegen sollte. Er schrieb sofort nach Riga, wo alle Archive des livländischen 
Adels so gut gehalten und so sorgfältig nachgeführt sind, und er konnte nach einigen 
Wochen der Familie Cicogna seine 32-feldrige Ahnentafel vorlegen. Darauf sagte er diesen: 
,ich habe Ihnen meine Ahnentafel geliefert, jetzt geben Sie mir die Ihre.’ Die Cicogna 
konnten trotz ihrer Abstammung von einem venezianischen Dogen [?] und ihrer 
unbestrittenen Bedeutung, nur die Hälfte der Ahnen vorlegen. F.F. konnte sich eines 
leichten Lachens nicht erwehren.“ 
 
 F.F. setzte sofort alles daran, einen päpstlichen Ehedispens zu erhalten. Tatsächlich 
konnte er diesen von Papst Benedikt XIII. in erstaunlich kurzer Frist erhalten, aber der Tod 
des Papstes am 21.2.1830 vereitelte in unerwarteter Weise die Eheschließung in dessen 
Staaten. Offenbar bestand keine Hoffnung, vom Nachfolger einen neuen Dispens zu 
erhalten. So suchte F.F. einen Priester außerhalb des Kirchenstaats, der bereit war, das Paar 
                                                 
23 In Rußland wurde Friedrich v. Berg "Fedor Fedorowitsch" genannt. Emilie Colline spricht in ihren 





auch ohne Dispens zu trauen. Nach sehr umfangreichen Recherchen in den Kirchen-
büchern von Mailand, in den vatikanischen Archiven und andernorts fand sich schließlich 
der Eheeintrag: in Triest in der Gemeinde Santa Maria Maggiore unter dem 21.3.1831. Das 
Paar hatte zuvor nur die Bedingung zu erfüllen, im Voraus während dreier Wochen in 
Triest gewohnt zu haben. Friedrichs lutherischer Glaube ist im Kirchenbucheintrag explizit 
vermerkt; sein Alter ist um zwei Jahre zu hoch, dasjenige von Leopoldina um zwei Jahre 
zu niedrig angegeben. 
 
   
Friedrich von Berg (FF) und Donna Leopoldina Cicogna Mozzoni, verwitwete Gräfin Annoni. 
Miniaturen anläßlich der Hochzeit 1831.  
(Ehemals im Besitz von Dr. Conte Don Alessandro Cicogna Mozzoni). 
 
 F.F. hatte Leopoldina versprochen, nach der Heirat noch ein halbes Jahr in Mailand 
zu wohnen. Aber in Mailand wartete auf die Neuvermählten die Nachricht vom Aufstand 
der Polen. Wie sich aus den Memoiren von Fräulein Colline weiter ergibt, brach Friedrich 
sofort nach Polen auf. Er nahm seine Frau sowie einen Hofmeister, einen Koch und ein 
Kammerfräulein mit sich. Wegen der Kriegswirren mußten sie die "Mittelroute“ (d.h. eine 
sehr östliche Route) nehmen durch Galizien über Lemberg, Brody und Dubno. Als sie in 
die Nähe der russischen Grenze kamen, hörten sie Kanonenlärm. Es handelte sich offenbar 
um das Gefecht bei Boremel am Flusse Styr (Wolhynien), das am 18./19.April 1831 statt-
fand. Sofort ließ er seine Frau und die Diener nach Italien zurückkehren, während er selbst 
ein Pferd bestieg und direkt in die Kämpfe eingriff. Für seine Frau war es außerordentlich 
schmerzlich, nach nur vierwöchiger Ehe sich wieder von ihrem Mann trennen zu müssen, 
und sie erzählte später Fräulein Colline von den Herzensängsten, die sie in Mailand zwi-
schen ihrer Mutter und ihren triumphierenden Brüdern durchleben mußte. Diese für sie 
sehr schwierige Zeit dauerte ein halbes Jahr, bis ihr Mann, nachdem er sich in der Schlacht 
bei Ostrolenko (26. Mai 1831) und bei der Eroberung Warschaus (6./7. September 1831) 






     
Fürst Iwan F. Paskiewitsch, Statthalter von Polen und Vorgesetzter Friedrich v. Bergs 
und seine Frau Sofia geb. Gribojedew, Freundin von Leopoldina. 
 
 Friedrich von Berg hatte im April 1831 in Warschau die Funktion eines General-
quartiermeisters24 der aktiven Armee bekommen. Damit begann für ihn eine ereignisarme 
und schwierige Zeit. Er verstand sich mit seinem Vorgesetzten, Generalfeldmarschall Graf 
Iwan F. Paskewitsch-Eriwanski (1782 - 1856), seit 1831 Fürst Warschawski, ausgesprochen 
schlecht. Er glich dies durch sein großes diplomatisches Geschick aus, und er nützte die 
Zeit, das Königreich Polen zu kartographieren. Im übrigen ist wenig aus dieser Zeit von 
ihm überliefert. Während der ersten Jahre in Warschau war seine Frau kränklich, und sie 
nahm so wenig wie möglich am gesellschaftlichen Leben teil. Vielleicht deswegen kam im 
Jahre 1833 die Mutter Friedrichs ihn in Warschau besuchen, wo sie eine glänzende 
gesellschaftliche Rolle spielte. Sie kehrte erst 1837 nach Sagnitz zurück. Inzwischen begann 
auch Leopoldina sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. In dieser Zeit befreundete 
sie sich besonders mit der Fürstin Paskewitsch, 25 der Frau des Statthalters. Diese Frauen-
freundschaft bügelte gewiß manche Unebenheit zwischen den Ehemännern aus, bis 1849 
deren offenes Zerwürfnis auch das Verhältnis zwischen den beiden Frauen frostig werden 
ließ. 
 
Im Sommer 1835 fand die "Große Revue" in Kalisch in Kongreßpolen statt,26 bei welcher 50 
000 russische und über 4 500 preußische Soldaten wie auch Vertreter anderer Armeen 
unter dem Oberkommando des Zaren Nikolaus I. zusammenkamen. Nicht nur Friedrich v. 
Berg und seine Frau Leopoldina wohnten dem gigantischen Treffen bei, son-dern auch 
deren Sohn, Francesco Annoni, der dem Gefolge eines Erzherzogs angehörte. Bei einer 
Audienz bei der Zarenfamilie war es Leopoldina peinlich, daß die Zarin sich über den 
kleinen Altersunterschied zwischen F.F. und Francesco wunderte, - er betrug ja tatsäch-lich 
nur 10 Jahre. Letzterer wurde von der Zarenfamilie anschließend nach St. Petersburg und 
Moskau eingeladen und verbrachte dann zwei Wochen auf der Jagd in Sagnitz. Zwischen 
seinen politischen Ansichten und denen seiner Mutter tat sich eine Kluft auf, die sich 
später noch vertiefte, denn Leopoldina - als Witwe und Tochter von k.k. Kämmerern - war 
österreichisch gesinnt, während ihr Sohn sich der italienischen Freiheitsbewegung 
angeschlossen hatte. Dazu kam später, daß die Italiener im Krimkrieg auf der feindlichen 
Seite standen und 1863 den Januaraufstand der Polen unterstützten.  
                                                 
24 Entspricht einem Generalstabschef. 
25 Elisabeth Alexejewna Fürstin Paskewitsch, geb. Gribojedow (1795- 1856), Staatsdame der 
Zarin. 







Die "Große Revue" 1835 in Kalisch 
 
Trotzdem setzten Mutter und Sohn ihre rege Korrespondenz fort bis zum Tode des 
letzteren (1872). Anschließend korrespondierte Leopoldina mit ihrem Enkel Aldo 
Annoni.27 Aber allem Anschein nach ist sie selber seit ihrer Heirat mit Friedrich v. Berg nie 
mehr nach Italien gekommen. 
 
 Von Warschau aus reiste Friedrich v. Berg mehrfach nach Sagnitz. Er war dort 
gewiß für die brüderliche Erbteilung am 1.5.1834, bei der er als Ältester Sagnitz erhielt. 
Die Verwaltung des 14.000 ha großen Gutes führte ihn jedes Jahr ein- oder zweimal 
dorthin. Als Disponenten (Verwalter) des Guts setzte er seinen estnischen Gärtner, 
Johann Tammann, ein. Dieser war verheiratet mit Wilhelmine Meiß, der Tochter des 
Sagnitzer Gutskochs. Als Friedrich seine Ehefrau 1838 erstmals mit nach Sagnitz brachte, 
zu welchem Anlaß der umsichtige Bruder Astaf eine Kapelle im Herrenhaus einrichtete 
und einen katholischen Priester aus Riga engagierte, hatten die Tammann vier Kinder, 
Heinrich (*1833),28 Leopoldine (*1835)29, Leopold (*1837) 30 und Rembert. Leopoldina v. Berg, 
                                                 
27 Conte Aldo A n n o n i  , * Padua 2.9.1831, ✝  Ello (Como) 18.10.1900, Dr. iur., war der natürliche 
Sohn von Conte Francesco Annoni. Er lebte bis 1866 unter dem Namen Cassia als Advokat in Verona 
und war dann Präsident der Sparkasse der Provinz Lombardia. Er wurde 1866 von seinem Vater und 
dessen Ehefrau legitimiert und Senator des Königreichs,Großkreuz des Orden der Krone von Italien, 
Großoffizier des Ordens der Santi Maurizio e Lazzaro. Er starb unverheiratet als Letzter seines 
Geschlechts. Er hinterließ sein großes Vermögen - neben der wohltätigen Stiftung "Opera Pia Annoni" 
und Vergabungen an seine Cousinen aus den Familien Cicogna Mozzoni und Montecuccoli degli Erri - 
dem Vetter seines Vaters, Conte Don Gian Pietro Cicogna Mozzoni (1839-1917), der auch in jungen 
Jahren zu ihm gehalten hatte. Um sein Testament entspann sich wegen seiner unehelichen Geburt ein 
lanjähriger Prozess mit den Marchesi Gagliati; dieser wurde von dem Grafen Cicogna gewonnen, weil 
Aldo im damaligen Österreich geboren worden war. 
28 Friedrich v. Berg ließ Heinrich Tammann(1833-1864) zum Arzt ausbilden. 1860 pflegte er dessen 
totkranken Bruder Astaf in Sagnitz. Unter der vielvermögenden Protektion Friedrichs durchlief er dann 
rasch die Positionen als Stadtarzt in Jamburg, Gouvt St. Petersburg, und Gori-Gorki, Gouvt Mohilev, 





die schon keine Hoffnung mehr auf eigene Kinder haben konnte, nahm die kleine, nach 
ihr benannte Leopoldine Tammann mit Einwilligung der Eltern zu sich. Obwohl diese 
bereits lutherisch getauft worden war, ließ Leopoldina sie in St. Petersburg noch ein 
weiteres Mal im röm.-kath. Glauben taufen. Dieses Kind blieb zeitlebens bei dem Ehepaar 
v. Berg und wurde für Leopoldina eine immer wichtigere Begleiterin. In der Warschauer 
Gesellschaft galt Leopoldine Tammann, die F.F. auffallend glich, als dessen Nichte; sie 
wurde Poldi von Berg genannt. 
 
 Wohl bei ihrem Besuch 1838 in Sagnitz traf Leopoldina auch erstmals ihre (Halb)-
Schwägerin, Emilie Colline. Es entwickelte sich zwischen den beiden Frauen ein denkbar 
gutes Verhältnis. Emilie schreibt hierüber: „Da die Gräfin eine leidenschaftliche 
Katholikin war und mich auf unsere ,Irrtümer’ ansprach, konnte ich nicht umhin, sie 
während des ersten Jahres unserer Bekanntschaft zu fragen, wie sie sich entscheiden 
konnte, einen Protestanten zu heiraten. ,Glauben Sie’, antwortete sie mir, ,daß ich daran 
verzweifeln werde, seine Seele zu retten?’ Oft sprach sie auch von unserem ,Tempel’, 
worauf ich unsere ,Kirche’ einflocht. Sehr rasch entwickelte sich zwischen uns eine 
Innigkeit, über die F.F. erstaunt war, denn die Gräfin machte keineswegs sehr schnell 
Freunde. Aber ich habe immer geglaubt, daß die Zuneigung, die ich für F.F. empfand, 
und die die einzige war, auf die sie nicht eifersüchtig war, sie für mich einnahm. Was 
sicher ist, ist daß sie mir in der Folge ein Vertrauen schenkte, das in der Zukunft niemals 
schwächer wurde“. 
 
(Links und Mitte): Conte Francesco Annoni, Conte di Cerro, als Knabenbüste von Antonio Canova 
und als Generalmajor, einziger Sohn von Leopoldina Cicogna; 
(rechts): Conte Aldo Annoni, Conte di Cerro, einziger Enkel von Leopodina Cicogna. 
 
 Die unbefriedigende Arbeit in Warschau fand trotzdem höchstenorts Anerken-
nung. Der Zar verlieh Friedrich v. Berg in jener Zeit mehrere Orden und schenkte ihm 
                                                                                                                                                     
Instituts, steckte sich dann aber an aufständischen Polen mit Typhus an und starb, bevor er einem Ruf als 
Professor der Medizin an der Moskauer Universität Folge leisten konnte. Die Familie v. Berg sorgte für 
seine Witwe und förderten deren Kinder. 
29 Wilhelmine Marie Leopoldine (Poldi) Elise Tammann, adoptierte v. Berg * Sagnitz 3.6.1835, ✝  
Warschau 14./26.4.1878, ständige Begleiterin von Leopoldina Cicogna, oo (1854) Ignazy Lachnicki 
(Wappen Własnego), * (1825/26), ✝  Warschau 11.2.1889, auf Lachnow und Hrajn, kais.russ. 
Generallieutenant, Adelsmarschall des Gouvernements Kowno. 
30 Leopold Tammann war Offizier im Stabe Friedrich v. Bergs bis zu dessen Tod (1874). Er kaufte dann 
ein Gut im Gouvt. Smolensk, das er nach einer Brandkatastrophe aufgeben mußte, worauf er eine 
industrielle Hammerschmiede in Moskau gründete. Sein Sohn Leopold ist als "dworjanin" (Adliger) in 





eine diamanten-geschmückte Tabatière. Schließlich wurde er 1842 im Range eines 
Generals der Infanterie zum Generalquartiermeister des Großen Generalstabs ernannt. 
Dies bedeutete, dass die Familie nach St. Petersburg übersiedelte. Hier eröffnete sich 
Friedrich ein viel reicheres Tätigkeitsfeld. Er wurde Mitunterzeichner des russ.- preuß.-
österr. Protokolls zur Teilung Polens (1846) und koordinierte 1849 die russischen und 
österreichischen Truppen bei der Unterdrückung der Revolution in Ungarn, wobei er in 
tiefes Zerwürfnis mit seinem Vorgesetzten, dem alternden Fürsten Paskewitsch geriet, 
was Friedrich einen scharfen Verweis des Zaren eintrug. Aber für die erfolgreich gelöste 
Aufgabe erhob Kaiser Franz Joseph I. ihn in den Grafenstand. Ausländische Standeser-
hebungen waren unter Katharina II. und Paul I. üblich, aber Zar Nikolaus I. sah sie in 
diesem Fall nur ungern. Gewisse Schwierigkeiten, die sich daraus ergaben, wurden 1856 
gelöst, als Alexander II., mit dem Friedrich v. Berg ein besonders intimes Verhältnis hatte, 
ihn auch in den finnländisch-russischen Grafenstand erhob. 
 
 Um 1846 begann Leopoldina sehr unter ihren Augen zu leiden. Zu ihrer Behand-
lung fuhr sie nach Wien, wo sie über ein Jahr lang blieb. Emilie Colline, die ihr jede Woche 
schrieb, vermutete sogar, daß eines ihrer Augen operiert wurde. Während Leopoldinas 
Abwesenheit hatte sich die bildhübsche Comtesse Constance v. Mengden, - der Emilie 
Colline aber sehr wenig gewogen war, - in Friedrichs Haus in St. Petersburg einquartiert. 
Sie blieb länger, als allen lieb gewesen wäre, bis sie schließlich einen Herrn Nottbeck31 
heiratete. Als Leopoldina bei ihrer Rückkehr von diesem weiblichen Hausbewohner 
erfuhr, war sie höchst ärgerlich. Sogar ihre Freundschaft mit Emilie Colline mußte 
vorübergehend darunter leiden, weil diese ihr auf Friedrichs Wunsch nichts davon nach 
Wien geschrieben hatte.  
 Der Krimkrieg brachte für Leopoldina eine Trennung von ihrem Mann. Dieser war 
1853 mit dem Oberkommando der Truppen in Estland betraut worden. Seiner erfolg-
reichen Verteidigung der Insel-Festung Sveaborg ist zu verdanken, daß die Engländer 
unter Admiral Napier den Hafen von Reval zwar blockieren, aber das Festland nicht an-
greifen konnten. Dieser Erfolg führte zum nächsten großen Schritt in der Karriere Fried-
richs: Zar Nikolaus I. ernannte ihn im Dezember 1854 zum stellvertretenden Generalgou-
verneur von Finnland und Kommandierenden der Truppen daselbst. Nur sechs Tage nach 
dem Tode des Zaren (2. März 1855) wurde er vom Thronfolger in diese Ämter tatsächlich 
eingesetzt. Dies bedeutete für die inzwischen 69jährige Leopoldina einen erneuten Umzug, 
diesmal nach Helsingfors.  
  
 Das Verhältnis zwischen dem neuen Zaren und Friedrich war zeitlebens sehr gut. 
Am Tage seiner Krönung (14./25. August 1856) erhob Alexander II. als besondere Aus-
zeichnung seinen Generalgouverneur in den schon erwähnten finnländisch-russischen 
Grafenstand. Dieser ließ in sein neues, reiches Wappen auch den Storch der Grafen 
Cicogna aufnehmen;32 dies zeigt, wie innig er sich noch immer auch seiner Frau verbunden 
fühlte. Später (1864 und 1872) erhielt Friedrich die höchste Auszeichnung des Reiches, das 
Diamantenporträt des Zaren, gleich zweimal. 
 
 
                                                 
31 Wilhelm Nottbeck, * St. Petersburg 11.1.1816, ✝  Wiesbaden 30.3.1890 (finnl. Adelstand 19.12.1855), 
Gutsbes., Chef der Fa. Finlayson, Bankdir., Stadtbevollm. zu Tammerfors; oo St. Petersburg 20.5.1847 
Constanze Gfin. v. Mengden, *Igast, Livland, 11.4.1824, ✝  Tammerfors 4.12.1888, T.. Kais.russ. Lts.a.D. 
Friedrich Gf. v. M. auf Teilitz und Unniküll, Livland, u.d. Constance v. Gersdorff a.d.H. Korküll, 
Livland. 
32 C. A. v. Klingspor, Baltisches Wappenbuch, Stockholm 1882: Gespalten u. zweimal geteilt mit 
Mittelschild, darin das Stammwappen. 1: ähnlich Finnland, 2: ein wachsender russ. Reichsadler mit 







Friedrich von Berg als General der Infanterie und Generalgouverneur von Finnland. 
(Historisches Museum Helsinki). 
 
.  
Wappen aus dem finnländisch-russischen Grafendiplom, das Zar Alexander II. dem Friedrich von 
Berg verlieh, und das auch den Storch der Familie Cicogna zeigt.(Wappenmalerei des bekannten 
Heraldikers Dragomir Acovic, Zagreb).    
 Als Leopoldina ihrem Mann vorschlug, dass sie Poldi Tammann an ihrem 21. 





rich,33 Alexander34 und Georg35, die Söhne von Astaf v. Berg, adoptiert und vom Zaren die 
Übertragung seines Grafentitels auf diese erwirkt haben werde36. Er wollte damit das 
Versprechen einlösen, das er einst seinem Bruder Astaf gegeben hatte, als dieser Sagnitz  
 
 
Die von Leopoldina von Berg  gestiftete und 1860 geweihte Kirche vom 
Hl. Erik in Helsinki und die dortige Gedenktafel an sie. 
 
übernahm und damit Friedrichs Militärkarriere ermöglichte. So vereinbarte das Ehepaar,   
daß er die Neffen und sie Poldi adoptieren sollten. Die beiden Adoptionsverträge wurden 
noch 1856 unterschrieben. - In Helsingfors befand sich unter den polnischen Ordonnanz-
                                                 
33 Friedrich Georg Magnus Graf v. Berg, * Dorpat 4.2.1845, ✝  Sagnitz 22.3. 1938, auf Schloß Sagnitz 
usw., Saatzüchter (der "Roggengraf'), Dr.agr.h.c., Kais.russ. Kammerherr, Deputierter des finnischen 
Reichstags; 
oo Maria v. Bruun, (3 Söhne, 1 Tochter) 
34 Alexander Rembert Joachim Graf v.  B e r g , * Sagnitz 8.2.1847, ✝  Paris 10.2.1893, auf Kortenhof 
und Wassilissa, Kais.russ. Kammerherr und Hofjägermeister. Unverheiratet. 
35 Georg (Gora) Erik Rembert Graf v. Berg , * Sagnitz 20.10.1849, ✝  La Tour-de-Peilz, Kanton Waadt 
(Schweiz), 6.1.1920, auf Studsjanez-Marje, Wolhynien, Kais.russ. GenMajor, oo Fürstin Maria 
Dolgoruki (ihre Schwester Catharina oo Zar Alexander II.). 





offizieren auch einer namens Ignazy Lachnicki.37 Er war Katholik. In den Augen Leopoldi-
nas qualifizierte ihn dies - neben seinem guten Aussehen, seinen intakten Vermögensver-
hältnissen und seinem alten Adel - als idealen Ehemann für Poldi. Aus Furcht vor mögli-
chen, nicht-katholischen Bewerbern arrangierte Leopoldina eilig und in aller Stille die 
Heirat. Sie fand 1859 statt. 
 In der Fremde hatte sich Leopoldinas katholischer Glaube noch gefestigt. Der 
„Unglaube“ ihres Mannes war ihr ein tiefer Kummer. Sie drang daher in ihn - von ihrer 
Adoptivtochter Poldi kräftig unterstützt - zu konvertieren. Jedoch alle diese Bemühungen 
blieben fruchtlos. Sie konnte hingegen von ihrem Mann die Erlaubnis erhalten, in Helsing-
fors eine katholische Kirche zu gründen. Für diese empfand sie eine dringende Notwen-
digkeit, weil sich im Gefolge ihres Mannes viele katholische Polen befanden, die keine 
Möglichkeit hatten, die Messe zu besuchen. Sie hatte sich vorgenommen, 25.000 Silberrubel 
für den Kirchenbau zu sammeln. Den ersten Beitrag erhielt sie von Zar Alexander II., dem 
Oberhaupt der russ.-orth. Kirche! Schließlich brachte sie es so weit, dass der katholische 
Bischof in St. Petersburg die restliche Summe übernahm. Die Kirche wurde 1860 dem Hl. 
Erik geweiht. Es war die erste katholische Kirche seit der Reformation in ganz Finnland; sie 




Zar Alexander II. 
       
 




                                                 







Leopoldina v. Berg 
 
Die beiden innig befreundeten Schriftstellerinnen Freiin Josefine v. Knorr  
und Freifrau Marie v. Ebner-Eschenbach. 
 
 Das nördliche Klima muß Leopoldina zugesetzt haben. So zog es sie wiederholt - 
immer in Begleitung ihrer Adoptivtochter Poldi - zurück nach Wien, wo sich eine genera-
tionenüberbrückende Freundschaft mit der noch ganz jungen, gastlichen Dichterin Freiin 
Josefine v. Knorr (1837  - 1908)38 entwickelte. Diese lebte im Winter in Wien und im 
Sommer auf ihrem Schloß Stiebar in dem kleinen nieder-österreichischen Ort Gresten. 
                                                 
38 Freiin Josefine von Knorr, * Wien 16.4.1827, † Gresten 30.5.1908, Dichterin und Übersetzerin, lebte 





Durch sie kam Leopoldina nach Gresten, die, um die Gastfreundschaft offenbar nicht zu 
strapa-zieren , sich daselbst ein eigenes, ganz bescheidenes Haus39 kaufte. Sie muß den Ort 
geliebt haben, denn in den folgenden Jahren treffen wir sie in Gresten mehrmals für 
längere Aufenthalte an, und hier suchte sie um die Erlaubnis nach für eine Familiengruft in 
Kapellenform mit zwei Särgen. Das Ordinariat gestattete die Errichtung der Gruft und 
eines Monuments, nicht aber die Form einer Kapelle. Am 5.8.1858 wurde die Gruft geweiht 
und in dieser das Fräulein Antoinette von Querer bestattet.40 Diese war bereits am 
13.2.1858 verstorben; über ihre Person und ihre Beziehung zu Leopoldina ist bisher nichts 
bekannt geworden. 
 
 Indes ergibt sich mehr über Leopoldina in Gresten dank Josefine von Knorrs, die 
während 57 Jahren einen Briefwechsel41 mit Marie von Ebner-Eschenbach (1830 - 1916), der 
als Schriftstellerin viel Erfolgreicheren, führte. Die beiden erwähnen Leopoldina und Poldi 
auffallend oft. Sie müssen sich häufig in Wien und Gresten getroffen haben und schreiben 
von Leopoldina in Verehrung und von Poldi als einer ”innigen Freundin” sowie von deren 
kleiner Tochter Dina als einem “Bijou.” Josefine v. Knorr widmete auch Friedrich v. Berg 
ein Gedicht,42 gewiß ohne ihn je gesehen zu haben. Aus den Briefen erfahren wir, daß die 
beiden fernen Besucherinnen nicht nur das Jahr 1863/64 in Gresten verbrachten, wovon 
noch die Rede sein wird, sondern auch den November 1865 und die Sommermonate 1866, 
1868 und zuletzt 1869. Leopoldinas Reiselust war damals mit 83 Jahren noch immer 
ungebrochen. 
 Friedrich von Berg hat viel für die wirtschaftliche Entwicklung des armen Finn-
lands getan. Unter ihm wurde zum Beispiel 1858 die erste Eisenbahn von Helsingfors nach 
Tawastehus gebaut. Aber liberale Agitation und Autonomiebestrebungen belasteten ihn 
sehr. Er suchte daher um seine Entlassung nach. Im November 1861 wurde ihm diese 
gewährt. Den Posten eines Generalgouverneurs von „Neurußland“, d.h. den südlichen 
Gouvernementen des europäischen Rußlands am Schwarzen Meer, lehnte er ab. Hingegen 
nahm er den Posten eines Ehrenpräsidenten der Nicolai-Generalstabs-Akademie an. Dies 
machte seine ständige Anwesenheit in St. Petersburg ebenso wenig notwendig, wie die 
Würde als Mitglied des Reichsrates (schon seit 1852), und es ist tatsächlich nicht bekannt, 
wo die Bergs damals ihren Wohnsitz nahmen. Er war zu jener Zeit 67 und seine Frau 75 
Jahre alt, und es schien ihm ein otium cum dignitate bevorzustehen, aber seine schwerste 
Aufgabe sollte erst kommen.  
Als die polnische Insurrektion gegen die russische Herrschaft am 22. Januar 1863 ausbrach, 
war Alexander II. gut beraten, Friedrich dem Statthalter (Namiestnik, Vize-könig) 
Großfürst Konstantin, zur Seite zu stellen. Schon am 31. Oktober des Jahres wurde 
Friedrich selber Namiestnik und Oberbefehlshaber der Truppen in Polen. Als Balte hatte er 
volles Verständnis für kulturelle Eigenständigkeit, aber Untreue und Meineid gegen den 
Zaren waren für ihn Verbrechen. Mit größter Energie und eiserner Hand ging er daher 
gegen die Aufständischen vor. Nachdem er am 7./19. September 1863 einem gefährlichen 
Bombenattentat auf offener Straße mit nur leichter Verwundung entgangen war, faßte er 
mit noch größerer Härte durch. Er unterschrieb mehrere Hundert Todesurteile, widersetzte 
sich aber der Russifizierung Polens. Selbst für ihn, den stählernen Arbeiter, brachte der 
Aufstand einen enormen Arbeitsaufwand. In der Zeit von August 1863 bis Mai 1864 
schrieb er allein an den Zaren 260 für diese Zeit sehr aufschlußreiche Berichte.43 Am 23. 
                                                 
39 Erinnerungen vonFriedrichs Neffen Graf Georg v. Berg. - Graf Ermes v. Berg nennt es in seinen 
Erinnerungen ein „Bauernhaus“. Es läßt sich heute nicht mehr identifizieren. 
40 Mitteilung (1988) des Diözesanarchivs St. Pölten. 
41 Marie von Ebner-Eschenbach, Josephine von Knorr: „Briefwechsel 1851–1908“, Kritische und 
kommentierte Ausgabe, Hrsg. von Ulrike Tanzer u.a., De Gruyter Verlag, Berlin 2016. 2 Bände. 
42 Josefine v. Knorr, "An den Feld-Marschall Grafen Berg", in: "Neue Gedichte", Wien: L. Rosner 1874, 
S. 55. 





10./4.11.1863 bezeugte er dem Zaren: „Ma santé résiste encore à 15, et même à 16 heures de 
travail par jour“. Als zu Anfang des Jahres 1864 sich die Lage zu beruhigen begann, ließ der 
Statthalter zur Betonung dessen in Warschau Festlichkeiten veranstalten. Am 18./30. 
Januar fand ein großer Ball statt. Ein von Terroristen gelegter Brand im Treppenhaus des 
königlichen Schlosses konnte gelöscht werden. Als Friedrich am Ende des Anlasses in 
seiner Kalesche nach Hause fahren wollte, wurde in dieser eine Höllenmaschine gefunden. 
Wieder entrann er nur knapp dem Tode. 
Das Bombenattentat auf Friedrich von Berg am 7./19. September 1863 in Warschau. 
 
Die Plünderung des Zamoyski Palastes, dem Ausgangspunkt  
des Attentats auf Friedrich v. Berg 
 
                                                                                                                                                     





 Schon im Mai 1863, als die Lage in Warschau sich zuzuspitzen begann, hatte 
Friedrich seine Frau aus der Stadt geschickt. In Begleitung eines Berg'schen Verwandten, 
des Baron v. Mengden,44 begab sie sich zunächst nach Thorn und von dort nach Wien; nach 
einem unerklärten 14tägigen Abstecher zurück nach Warschau, erreichten sie und Poldi 
noch im Juni Gresten. Hierhin schrieb Marie von Ebner-Eschenbach, man möge, um Mutter 
und Tochter nicht unnötig zu ängstigen, die “Wiener Zeitung” vom 22. 9. des Jahres mit 
dem Bericht über das Attentat auf Friedrich von Berg vor Leopoldina verstecken. - Es wird 
berichtet, daß Leopoldina auf ihren Mann eifersüchtig gewesen sei, und sie drang daher in 
ihn, nach Warschau zurückkommen zu dürfen. Aber er erachtete die Lage erst im Juli 1864 
als sicher genug, um ihr die Heimkehr zu gestatten.  
Das königliche Schloß in Warschau, 1864 - 1873 Residenz des Statthalter-Paares. 
 
 Nach ihrer Rückkehr nach Warschau bezog das Statthalterehepaar das königliche 
Schloß. Leopoldina bewohnte die einst für die Königin Maria Leszczinska eingerichteten 
Räume. Hier half sie ihrem Mann, die nachrevolutionäre Atmosphäre zu normalisieren, 
indem sie regelmäßige Empfänge für die polnische Gesellschaft gab. Ein häufiger Gast bei 
diesen Empfängen war der junge Marquis Sigismund Wielopolski (1833 - 1902),45 der Sohn 
des einflußreichen, auf Ausgleich drängenden Marquis Alexander Wielopolski. Leopoldina 
befand sich persönlich in einer schwierigen Lage. Als Katholikin stand sie den Polen nahe, 
deren nationalistische Bestrebungen ihr Mann mit so großer Härte bekämpfen mußte. Es 
muß daher als ihr großes Verdienst angesehen werden, daß sie - wie alle Autoren berichten 
- sich niemals in die politischen Geschäfte ihres Mannes einmischte. Allerdings dürfte sie 
sich in humanitären Belangen für ihre verfolgten, polnischen Glaubensgenossen bei ihrem 
Mann eingesetzt haben. Eine entsprechende Hilfe für die Verfolgten ist jedenfalls für Poldi 
Lachnicka belegt; diese galt als eine gütige und fromme Dame, nach anderen auch als 
„fanatische Katholikin“. 
                                                 
44 Es handelt sich wahrscheinlich um Friechrichs Vetter, Emst v. Mengden, Frhrn. v. Altenwoga, * 
Sinohlen 1.5.1787, ✝  ebd. 15.4.1867 auf Sinohlen, den Sohn seiner Tante Christina Ulrika v. Berg. 






Leopoldinas römisch-katholiche Kapelle im königlichen Schloß in Warschau. 
 In zunehmendem Maß wurde Poldi Lachnicka die ständige Begleiterin von Leopol-
dina. Die Lachnickis zogen mit ihrer 1860 geborenen Tochter Leopoldyna (Dina) ebenfalls 
in das königliche Schloß, obwohl sie ein schönes Haus in der Smolna- Straße besaßen. Nur 
durch Dina konnte Leopoldina die Freuden eines kleinen Enkelkindes erfahren. General 
Georg (Gora) von Berg schreibt hierzu in seinen Erinnerungen: „unsere Tante hatte eine 
Stütze an der jungen Mutter [Poldi] und ihre große Freude am kleinen Kinde [Leopoldyna 
Lachnicka], das Dina genannt wurde und unter unseren Augen aufwuchs. Sie war ein 
nettes, aufgewecktes Kind, kam zur Erziehung ins Sacre-Coeur-Kloster in Wien und ist 
eine charmante Wienerin geworden.“ Sie blieb der Berg'schen Familie freundschaftlich ver-
bunden; noch 1912 war sie Patin bei Graf Viktor v. Berg.46  
 Leopoldina bedurfte des Beistandes von Poldi umso mehr, als ihre Sehkraft trotz 
eines Lorgnons sehr schlecht geworden war. An Empfängen war Poldi stets neben ihr und 
flüsterte ihr die Namen der herannahenden Gäste zu. Einmal soll Poldi gerade nicht zur 
Hand gewesen sein, als der russisch-orthodoxe Erzbischof von Warschau sich Leopoldina 
näherte. Diese hörte nur dessen rauschende Gewänder und begrüßte ihn: „Comment allez-
vous Madame?“47  
 Auch Poldis jüngerer Bruder, Leopold Tammann (1837-1898), lebte in der unmittel-
baren Umgebung des Statthalters. Dieser hatte ihn erst auf die Schule in Fellin und dann 
schon 1853 auf die Bereiterschule nach St. Petersburg geschickt; 1863 nahm er ihn als 
jungen Ordonnanzoffizier in seinen persönlichen Stab. Er diente dem Generalfeldmarschall 
treu bis zu dessen Tod.48 
                                                 
46 Graf Viktor v. Berg, * Sagnitz 30.7.1912, ✝  Comox, Vancouver Island, British Columbia, 3.5.1996, 
ein Enkel von Friedrichs Neffen Graf Friedrich Georg Magnus v. Berg. 
47 Graf Boris v. Berg:Generalfeldmarschall Graf Friedrich Wilhelm Rembert v. Berg und seine 
Zeitgenossen, russ. Mskr. im Besitz von Graf Markku v. Berg, Helsinki. Ins Deutsche übersetzt von Graf 
René und Gräfin Ellinor v. Berg (Maschinenschrift). 






 Gegen Ende der 60er Jahre kam auch noch eine weitere Pflegetochter in die 
Berg'sche Familie. Sie war die halbverwaiste Tochter Wilhelmine (Minnie)49 von Friedrichs 
Bruder Astaf. Sie wuchs bei ihren liebevoll besorgten Pflegeeltern auf, wobei Leopoldina 
darauf achten mußte, nicht Eifersucht zwischen dem heranwachsenden Mädchen und 
Poldi aufkommen zu lassen. Als junge Frau zog Minnie nach Dresden um Malerin zu 
werden, aber 1873 heiratete sie Robert Freiherrn v. Ungern-Sternberg. Sie entdeckte ihre 
Begabung als Schriftstellerin und veröffentlichte mehrere Gedichtsammlungen und 
beschrieb oft amüsante Familienereignisse. - Auch die drei Söhne von Astaf, die Friedrich 
adoptiert hatte, verkehrten viel bei ihrem Adoptivvater in Warschau. 
 
 Leopoldina hatte die Kapelle in der Bel-Etage des königlichen Schlosses katholisch 
weihen lassen. Für sie war auch schon 1864 ein persönlicher Geistlicher aus Riga, P. 
Koslowski, geholt worden. Wie wichtig ihr Glaubensfragen wurden, erhellt aus den 
Aufzeichnungen des Generals Dokudowski:50 “Gräfin Berg verläßt kaum die Kapelle. Sie 
betet am Tage und in der Nacht und zu jeder Zeit. Ihre Unterhaltungen mit dem 
Geistlichen drehen sich um das Paradies, das Fegefeuer, die Hölle und ähnliches. Sie liebte 
schon früher sehr zu beten, jetzt aber als alte Frau wurde sie doppelt gottesfürchtig.” 
 
 Der ständig arbeitende Graf Berg stand jeden Morgen pünktlich um 7 Uhr auf. Er 
begab sich dann durch die Zimmerfluchten in die Gemächer seiner Frau, die ihm eigen-
händig starken Tee zubereitete. Zur Mittagszeit aß er allein nur etwas ganz Leichtes, um 
dann zwischen 3 und 4 Uhr - wenn die Zeit es erlaubte - mit seiner Frau Tee zu trinken. 
Abends zum Diner erschienen Leopoldina und Poldi jeweils einige Minuten vor den sehr 
häufigen Gästen im Kabinett des Grafen. Dies gab ihnen Gelegenheit zu einem persön-
lichen Gespräch, und um ihre Anliegen vorzubringen. Während der eleganten Mahlzeiten 
wurde der Gräfin speziell leichtes Essen serviert, wie ihr sie täglich besuchender und 
großes Vertrauen genießender Arzt, Dr. Buchholtz,51 es ihr verschrieben hatte. „Chère amie, 
c’est très leger" würde ihr Mann zu ihr sagen, wenn er gelegentlich mehr Essen auf ihren 
Teller häufte, als sie sich genommen hätte. Die Abende wurden manchmal zu Theater-
besuchen genutzt, nach denen im Familienkreise Sakuska und Kwass (ein Getränk aus 
Milch und Bier) gereicht wurden. Gelegentlich hatte das Statthalterehepaar hohe Besucher 
zu empfangen, so mehrmals auch den Zaren. 
 
 Vielleicht mit Blick auf die auf ihn verübten Attentate redigierte F.F. 1864 ein 
früheres Schriftstück, in dem er Leopoldinas finanzielle Situation im Falle seines vor-
zeitigen Ablebens darlegte. Da Sagnitz und sein übriger Grundbesitz auf die Neffen 
übertragen waren, blieben Leopoldina gewisse Zinsen und eine Pension, die er auf 20.000 
Rubel - entsprechend der Pension der Witwe des Fürsten Michael D. Gortschakow, eines  
                                                 
49 Emilie Wilhelmine (Minni) Anna Marie Ulrike Pauline v. Berg,* Sagnitz 15.3.1852, ✝  Kaiserslautem 
25.3.1943, Kais.russ. Hoffräulein, oo Schloß Lazienki b. Warschau 15.5.1873 Robert Frhr v. Ungern-
Sternberg Frhr zu Pürkel, * Kertel, Estland, 5.5.1845, ✝  London 22.7.1908, auf Hark, Hüer, Parmel, 
Patz, Poll, Jöggis, Taibel u. Erras, Estland, cand.jur. Kais.russ. GenMajor, FlügelAdj. S.M., WStRat u. 
GenKonsul in London. 
50 W. A. Dokudowski: Tagebuch (russ.). Veröffentlichung des Rjasan Archivkomitees, Rjasan 1898. 
51 Woldemar Buchholtz, * Wassilissa, Livland, 5.5.1840, ✝  Warschau 20.2.1876, studierte in Dorpat, 
Dr.med. Ordinator am Warschauer Kreis-Militär-Hospital u. prakt. Arzt in Warschau, Kollegienrat; oo 
Hedwig Adelmann (aus russ. Adel), (ihre Schwester Hildegard A. oo GenArzt Prof. Dr.med. Ernst v. 
Bergmann), T.d. Leiters. d. Chirurg. Klinik in Dorpat, Kais, russ. WStRat Prof. Dr.med. Georg 
Adelmann. - Er war S.d. Friedrich B., * Sagnitz 16.6.1808, ✝  Marienburg, Livland, 30.5.1879, stud. oec. 
in Dorpat, Arrendator von Wassilissa bis 1854, dann Gutsverwalter im Gouvt Orel. Die ursprünglich 
estnische Familie Bucholtz gehörte nach Emilie Colline zu den Protegés der Bergs. - Sohn von Woldemar 






Friedrich von Berg, Porträt von Lipólt Horovicz, und Leopoldina von Berg geb. Cicogna. 
 
früheren Statthalters von Polen - schätzte. Die Gesamtsumme von etwa 30.000 Rubel52 
jährlich sei mehr als sie brauchen würde. Außerdem habe ja Leopoldina auch ihr eigenes 
Vermögen, das - in ungenannter Höhe - bei der Bank der Barone Stieglitz angelegt sei. 
Dieses Vermögen setzte sich zweifellos aus Leopoldinas Mitgift und aus der Hinter-
lassenschaft ihres ersten Ehemannes zusammen. Friedrich fügte bei, daß wenn sie Über-
schüsse haben werde, er ihr Poldi empfehle, "die auf dieser Welt keine andere Unter-
stützung als uns zwei hat. Ich beauftrage Poldi, Dich mit der Treue einer Tochter zu 
pflegen und zu lieben, die sie Dir aus so vielen Gründen schuldet", und er fährt dann fort: 
"Betet Ihr beiden, die ich Euch sehr liebe, für mich, wie ich für Euch in der anderen Welt 
beten werde wie in dieser. Ich möchte Dir versichern, daß ich Dir sehr, sehr viel schulde 
und Du für mich immer das Vorbild schönster Tugenden gewesen bist. Daß der liebe Gott 
Dich segne und es Dir hundertfach vergelte. Ganz der Deine, Fedor.”53 
 
 Im Frühjahr 1865 wurde Friedrich nach St. Petersburg gerufen, um den Beerdi-
gungsfeierlichkeiten für den Zarewitsch beizuwohnen. Das Schiff, das dessen Leichnam 
aus Nizza überführen sollte, wurde durch Stürme monatelang aufgehalten. Während der 
Wartezeit wurde dem Statthalter eine Wohnung im Winterpalais zugewiesen; sie hatte 
früher der Großfürstin Olga Nikolajewna gehört und stand ihm fortan zur ständigen 
Verfügung. Der Empfang beim Zaren verzögerte sich bis zum 13. Juni. 
 
 Im Oktober 1866 reiste das Ehepaar abermals nach St. Petersburg. Am 22.10. waren 
sie bei der Trauung des Zarewitsch (später Alexander III.) zugegen. Am gleichen Tag 
übersandte der Zar durch seinen jungen Sohn, Großfürst Wladimir, Friedrich den 
Feldmarschallsstab54. Die Gratulationstour, die Leopoldina für diese höchst ehrenvolle 
Ernennung organisierte, fand sieben Tage später statt. Der neue Generalfeldmarschall und 
                                                 
52 In heutigem Geld entspricht dieser Betrag etwa einer Million Euro. 
53 Estnisches Historisches Archiv, Tartu, 1874-735-1. 
54 Neben Friedrich gab es damals in Rußland nur noch einen GFM, den Fürsten Alexander I. Bariatinsky 






seine Frau kehrten erst am 23.12. 1866/4.1.1867 nach Warschau zurück. Dort erwarteten sie 
weitere Feierlichkeiten. 
 
      
Graf Friedrich von Berg als Generalfeldmarschall und Gräfin Leopoldina von Berg, verwitwete 
Gräfin Annoni, geborene Donna Cicogna Mozzoni in vorgerücktem Alter. 
Emilie Colline, Halbschwester und Chronistin von Friedrich von Berg, als 100-Jährige. 
 
 Mit kommendem Alter fielen auch hohe Ehrungen auf Leopoldina. Sie wurde eine 
der damals nur 14 kaiserlichen Staatsdamen, als welche sie das diamanten-umrandete Bild-
nis der Zarin Maria Alexandrowna tragen durfte, und sie erhielt den auch in der zweiten 
Klasse exklusiven Orden der Heiligen Katharina, dessen Ordenszeichen ebenfalls reich mit 
Brillanten verziert ist. 
 Gegen Ende seiner Statthalterschaft hatte Friedrich, der das Königreich Polen im 
Namen des Zaren regierte, viel Ärger mit den Panslawisten. Sie wollten Polen russifizieren 
- was Friedrich als Unheil ansah - und die Machtfülle des Statthalters beschneiden. Sie 
erreichten tatsächlich, daß das Königreich später in die zehn sogenannten Weichselgou-
vernemente aufgeteilt wurde. 
 
 Anlaß zu großen Festlichkeiten gab Friedrichs 60jähriges Dienstjubiläums am 26.6./ 
8.7.1872 in St. Petersburg. Man mag bezweifeln, daß es der fast völlig erblindeten Leopol-
dina damals sehr festlich zumute war, denn wenige Monate vorher war ihr Sohn, Fran-
cesco Annoni, gestorben. - Schon zwei Monate später, vom 6. bis 11. September, treffen wir 
Friedrich in Berlin, wo er dem Drei-Kaiser-Treffen zwischen dem Zaren, Wilhelm I. und 
Franz Joseph I. beiwohnte. 
 
 Bis in die letzten Jahre riefen die Pflichten Friedrich jährlich ein- bis zweimal nach 
St. Petersburg. Seine Frau begleitete ihn wohl nur in Ausnahmefällen, und so war das 
Ehepaar recht häufig für einige Wochen getrennt. Seine historisch bedeutsamste Reise 
dorthin betraf die russisch-deutsche Militärkonvention, die er initiiert und für den er den 
ersten Entwurf geschrieben hatte. Am 6.5.1873 unterschrieb er zusammen mit dem preu-
ßischen Generalfeldmarschall Graf Moltke und den beiden Kaisern das Vertragswerk. 
 
 Ein letztes Mal reiste Friedrich zu Ende des Jahres 1873 nach St. Petersburg. Er 
sollte dort der Hochzeit der Großfürstin Maria Alexandrowna mit dem Herzog von 
Edinburgh beiwohnen. Auch hatte der Zar eine weitere Ehrung für ihn vorgesehen. Es 
kann sich für den bereits Vielgeehrten dabei eigentlich nur um den Titel eines Fürsten 
gehandelt haben, der verschiedenen russischen Generalfeldmarschällen verliehen worden 
war. Leopoldina hatte ihn nicht auf diese Reise begleitet, aber sie war glücklich über 
dieselbe, denn sie meinte, sie habe ihn überzeugt, nach seiner Rückkehr zum 





versuchte, ihren Mann zur Konvertierung zu bewegen, ohne die sie seine Seele verloren 
glaubte, aber er vertröstete sie jeweils auf einen späteren Zeitpunkt. Nun war es zu spät: 
am russischen Neujahrstag 1874 erkrankte er in St. Petersburg und am 6. Januar verschied 




Der Beerdigungszug für Graf Friedrich v. Berg in St.Petersburg. Im Vordergrund Zar Alexander II. 
und der Prinz von Wales (später Eduard VII.). (Illustrated London News vom 7.2.1874). 
 
 In Warschau wagte man während einiger Tage nicht, der sehr kranken und 
schwächlichen, 88-jährigen Leopoldina die traurige Nachricht zu überbringen. Scheinbar 
nahm sie diese schließlich mit unerwarteter Fassung zur Kenntnis, aber innerhalb von 
sechs Wochen folgte sie am 17.2./1.3. 1874 ihrem Ehegatten in den Tod. Ihrem Wunsche 
gemäß wurde sie in der Gruft in Gresten beigesetzt.  
 Leopoldina hinterließ ihr sönliches Vermögen, ihre bewegliche Habe und auch 
ihren großen Diamantenschmuck ihrer Adoptivtochter Poldi Lachnicka. Aber auch Poldi 
starb nur vier Jahre später. Deren Erbin wurde ihre Tochter, die Gräfin Leopoldyna (Dina) 
Chrapowicka, geb. Lachnicka. Diese ließ im Jahre 1901 über dem Grab ihrer Stiefgroß-








Die von Leopoldyna Chrapowicka gestifteteKapelle für Leopoldina von Berg 
 
 Anläßlich zweier Besuche in Gresten fand Conte Don Alessandro Cicogna Mozzoni 
Leopoldinas verloren geglaubten Grabstein und ließ ihn restaurieren; er ist heute in der 
Kirche von Gresten aufgestellt und trägt die lateinische Inschrift "Ihr brach das Herz, als 
seines stille stand". Ebenso ist der leider schlecht erhaltene Gedenkstein, den ihr Enkel, 
Conte Aldo Annoni, für Leopoldina in Capriano (Milano) errichten ließ, noch erhalten. 
 In dem Maße, in dem sich der Nebel über Leopoldina Cicognas Leben lichtet, 
erstaunen wir über den Weg einer schönen und verwöhnten Italienerin, die sich in den 
gesellschaftlichen Rahmen schickte, in den sie gestellt wurde, aber Freiräume, die sich 
ergaben, trotz ihrer schwachen Gesundheit mit größter Entschlossenheit ergriff. Wie 
konnte sie sich in der Lebensmitte als reiche Witwe, die von Freiern zweifellos umringt 
war, anscheinend bedenkenlos entschließen, den jungen Fremden zu heiraten, in den sie 
sich zwölf Jahre zuvor - noch während ihrer ersten Ehe - verliebt hatte, und damit ihr 
bequemes, ja luxuriöses Leben aufzugeben, um fern ihrer Familie ein unbekanntes Leben 
in einem kalten Land zu beginnen? Ahnte sie, daß dem damaligen Generalmajor ohne 
eigene Mittel eine glanzvolle Karriere bevorstand, die ihr als Marschallin eine der höchsten 
Stellungen am russischen Hof verschaffen würde? Konnte sie, der Eifersucht nicht fremd 
war, auf die Treue des wesentlich Jüngeren bauen? Und obwohl sie ihren Mann nach 





sich nicht völlig unter. Sie blieb ihrer Religion treu, bestimmte ihre eigene Pflege- und 
spätere Adoptivtochter und fand für diese den passenden Ehemann, ermöglichte die St. 
Erik-Kirche in Helsinki, der ersten katholischen Kirche in Finnland, schuf sich in Wien 
einen eigenen Freundeskreis und an dem unwahrscheinlichen Ort Gresten ein eigenes 
Refugium und war bereit, dort ihre Gruft mit einer sonst unbekannten Frau zu teilen. Trotz 
der überragenden Persönlichkeit des Generalfeldmarschalls Friedrich von Berg ist sie sich 
selber treu geblieben. 
 
      
 
Grabstein von Gräfin Leopoldina von Berg, verwitweten Gräfin Annoni,geb. 
Donna Leopoldina Cicogna Mozzoni in Gresten und ihr Gedenkstein in Capriano, 
den ihr Enkel, Conte Aldo Annoni ihr setzen ließ. 
 
Sürgavere Tammannite meesliini perekonnatabelid 
Koostaja Mare Väli 
 
TAMME HANTS 
280. Tamme HANTS                    ~1645 – 29.3.1701  
Hants oli Sürgavere Udeküla mölder 
Hansu vanemad lapsed surid järjepanu ühe aasta 
jooksul! 
281. Tamme Hantsu 1. naine, (Tamme Jüri ema)  
~1645 – enne 9.1690 Sürgavere  
Hantsu 2. naine  Ann, Vastemõisa kupja Miku lesk  
~1650 – 7.5.1716 Tamme Jaagu võõrasema Ann 
Hantsu 2. abielu 15.9.1690: Udeküla mölder Tamme Hants ja Vastemõisa kupja Mikko lesk Ann 
Tamme Hantsu lapsed:  
1. Hans. ~1665-70 – 1.3.1692  
- Tamme Hansu p Hansul Udekülast sündis t Tiiu 8.2.1691 
- Tamme Hantsu p Hansu laps suri 27.2.1692, kes võis olla 1691 sündinud Tiiu 
- Tamme Hansu p Hantsu lesk Anno abiellus 3.1693 Jurika Jüri p Jüriga 
2. Mihkel. ~1665-90 – 20.6.1691;  
3. Poeg (nime pole surmakandes märgitud). ? – 5.1691  
4. Tütar (nime pole surmakandes märgitud). ? – 7.1691 (see tütar võis olla ka Tiiu, kes oli 2.1791 oma 
venna lapse vader) 
5. Tiiu. ~1670 – p 1691;  
- Tamme Hantsu tütar Tiiu oli 1691 oma venna Hansu tütre Tiiu vader, järelikult oli juba leeris käinud; 
edasise käekäigu kohta teavet ei ole 
6. Eva (Ketto Hinriku n). ~1670 – p 1708 e 1716 detsembrit 
- ab e 1690: Ketto Hinrik; 1718 lõpus oli Ketto Hinriku naine Anno, ilmselt oli Eva selleks ajaks surnud 
- PR 1716-1740 Taivere: Ketto Hinrik 
- lapsed: Ann ~1690, ab 1709, Jaan ~1691, ab 1714, Jüri 29.3.1693, ab 1721, Epp 16.9.1695, Kai 
12.11.1697-5.1701, Peet 11.10.1700, Mihkel suri 5.1705 
- Ketto Hinriku 2. ab 1716: Ketto Hinrik Taiverest ja Tuhivere Hinriku lesk Anno 
7. Tamme Jüri. ~1670 – enne 1724; 222 
- ab 1694: Tamme Hansu p Jüri ja Lesti Tooma t Kai 
8. Tamme Jaak. ~1675 – 15.2.1730 
- 1. ab 1698: Tamme Hantsu p Jaak ja Pajo Hansu t Kadri 
- PR 1716-1740 Sürgavere: Tamme Jaak ja Kadri, sulane Jaan ja Kadri (viide, et läksid 1717 Paio tallu) 
- lapsed: Trino. 14.1.1700 – 28.04.1701, Eva. 23.3.1702 – 29.11.1702, Hinrik. 9.1.1704, leer 1723, ab 
1726; Mihkel. 19.9.1706; Jaan. 17.5.1709 – 29.5.1709, Ann. ~1710, leer 1728, ab 1731.  
- Tamme Jaagu n Kadri suri 17.6.1726  
- 2. ab 1726: Tamme Jaak Sürgaverest ja Rätsepa Annuse lesk Epp Lõhaverest 
- Sellest abielust sündis t Epp. 23.6.1728: van Tamme Jaak ja Epp  
- Tamme Jaagu lesk Epp abiellus 1733 Kange Mardi Peetri Jaaniga 
9. Pajo Jaan. ~1690 – p 1724  
- ab 1712: Tamme Jaagu vend Jaan ja Tõnno Jüri t Kadri 
- l-d: Mari 7.7.1717, Eva 3.1719, Mall 9.1721, Tõnis 10.1724 
- PR 1716-1740 Sürgavere: Tamme Jaagu sulane Jaan ja Kadri (viide, et läksid 1717 Paio tallu) 
- PR 1716-1740 Sürgavere: Pajo Jaan ja Kadri 
Vakuraamat 1706 Sürgavere: peremees Tamme Hansu Jaak, kes tõenäoliselt oli Tamme Hantsu poeg 
Vakuraamat 1734 Sürgavere: peremees Tamme Hans – pole infot, kas oli selle Hantsu sugulane 
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TAMME JÜRI JA KAI 
222. Tamme JÜRI, Tamme Hantsu p   280 
~1670 – enne 1724 Sürgavere 
Jüri ja Kai kaovad meetrikaraamatust 18. saj esikümne lõpus. 
1725 oli Jüri surnud, kuna p Tõnise abielukirjes on teda 
nimetatud õndsa Tamme Jüri pojaks.  
Ilmselt kasvasid nende lapsed Tõnis ja Ell Jüri venna Tamme 
Jaagu peres. Tütarde Eltsu ja Kadri kohta infot ei leidnud, 
1739 abiellus küll Tamme Jüri t Kadri, aga tema oli 
tõenäoliselt Vastemõisa Tamme Jüri tütar. 
223. Kai, Lesti Tooma ja Anne t    282 
~1675 Vastemõisa Epra – enne 1724 
Sürgavere 
Jüri ja Kai abielu 25.11.1694: Tamme Hantsu p Jüri ja Lesti Tooma t Kai 
Jüri ja Kai lapsed: 
1. Elts. 22.4.1696 – Tamme Hansu Jüri, vad Lesti Tooma Mihkli n Maret (Kai vennanaine), Ketto Hindrik (Jüri 
õemees) 
2. Tamme Tõnis. 11.1.1699 – 5.4.1769; Tamme Hantsu Jüri ja Kai (Lesti Toomas), vad Udeküla Pärni p Jüri, 
Tamme Hantsu Jaak (Jüri vend), Väljaotsa Jüri n Ann (Kai õde); 218 
- leeris 1719: Tamme Jüri p Tõnis Vastemõisast? 
- ab 1725: õndsa Tamme Jüri p Tõnis ja Kange Mardi Jaani kasvandik Epp Sürgaverest 
3. Anno. 9.5.1700 – 5.2.1703; Tamme Hantsu Jüri ja Kai (Lesti Tooma t), vad Leiso Peetri n Anno, Tamme 
Jaagu n Kadri (Jüri vennanaine), Pajo Hindrik 
4. Ell. 3.4.1703 – p 1737; Tamme Hantsu Jüri ja Kai (Lesti Tooma t), vad Kolodovitsa Leeska sul Vassili n 
Elts, Tidrike Peedi t Kadri 
- leeris 1725: Tamme Jaagu kasvandik Ello Sürgaverest  
- ab 1737: Tamme Tõnise õde Ello ja Tohvri Hans Sürgaverest 
5. Kadri. 8.11.1705 – Tamme Hantsu Jüri ja Kai, vad Kolodevitsa Leeska n Kadri, Pajo Hantsu t Elts, 
Lemmakonna Juhan 
- ab 1739: õndsa Tamme Jüri t Kadri Vastemõisast ja Leetva Jaagu p Toomas.  Tanu alla võis minna 
1735 surnud Vastemõisa Tamme Jüri tütar 
6. Mihkel?. 23.12.1711 – isa Tamme Jüri; kuna ema nime ja asukohta kirjas pole, võis Mihkel olla Vastemõisa 
Tamme Jüri poeg 
PR 1716-1740 Sürgavere: Tamme Jaak, kes oli Tamme Hantsu poeg ja Jüri vend, sulane Jaan (ilmselt Jaagu 
vend) ja tema naine Kadri 
PR 1716-1740 andmetel oli Vastemõisas samuti Tamme-nimeline talu. Pole tõendeid, et nende pered olid 
seotud Sürgavere Tammedega. Mõlema suguvõsa esindajate hulgas oli möldreid! Kirjed Vastemõisa Tamme-
perede kohta:  
- Tamme Villem ja Anno – nende tütar Reet abiellus 1724 Rantso Jüri p Tõnisega 
- Tamme mölder Jüri ja Reet: samas elasid vana äi? Jaak, sulane Tõnis-Reet (ab 1724, Reet oli 
Tamme Villemi t), Tiit ja Anno 
- Tamme mölder Jüri ja Reet II.  
- Tamme Jüri l-d: Mall leeris 1726, Hans leeris 1736, ab 1738 Nõmme Mardi t Kadriga, õndsa Tamme 
Jüri p Jaan leeris 1737.  
- Sürgavere Tamme Jüri p Tõnise abiellus 1725, kirjes on isa märgitud surnuks. Vastemõisa Tamme 
Jüri suri aga 3.12.1735. 
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TAMME TÕNIS JA EPP 
218. Tamme TÕNIS, Tamme Hantsu Jüri ja Kai p   222 
11.1.1699 Sürgavere – 5.4.1769 Sürgavere Udeküla, 70a 
Tamme Jüri p Tõnise Vastemõisast leeris 1719. Ei pruugi 
õige olla, kuna Vastemõisas elas sel ajal samuti Tamme 
Jüri nimeline, kellel oli selles eas lapsi. 
219. EPP, Kange Mardi Jaani ja Madli kasvandik 
~1700-05 Sürgavere – 16.4.1775 Sürgavere, 75a / 
Tamme Tõnise lesk 
Kange Mardi Jaani kasvandik Epp Sürgaverest 
leeris 1723 
Tõnise ja Epu abielu 1725: õndsa Tamme Jüri p Tõnis ja Kange Mardi Jaani kasvandik Epp Sürgaverest 
Tõnise ja Epu lapsed: 
1. Hans. ~1728 – 22.11.1790 Sürgavere 70a (Tamme Jaani vend) 
 Sünnikirjet ei leidnud, 1727-29 on sünnimeetrikas mõned lehed kahjustatud ja üks lühiajaline auk, võimalik et 
Hans sündis sel ajal 
 leeris 1748: Tamme Tõnise p Hans Sürgaverest  
 ab 1749: Tamme Tõnise p Hans Sürgaverest ja Pertli Jüri Ado t Ann Olustverest 
 lapsed: Tõnis 15.12.1750 – p 1766, Epp 31.7.1753 – 14.12.1764, Eva 31.7.1756, Ado  21.3.1761, Tiiu 
4.12.1763 – 3.1.1764, Hans?, Jaan 29.7.1770 
 PR 1757-1765 Kubjas Tavidi juures Hans (Tamme Tõnise p), tema n Ann, lapsed Tõnis 14a ja Epp † 
 PR 1766-1780 Sürgavere Kelliste: Tindi talu sulane Hans ja Ann, lapsed Ado†, Hans†, Tõnis?, Jaan 29.7.1770 
 PR 1780-1805 Sürgavere: Tamme Jaani vanem vend Hans (†), n Ann 
 HL 1795 Sürgavere: Tamme Jaani juures saunamees Hans 60-†1789, n Ann – võis olla Jaani vanem vend, vanuse 
järgi sünd 1722? 
2. Tamme Jüri. 14.4.1731 – 15.3.1793; Tamme Tõnis ja Epp, vad Tamme Hindrik, Vallola Mihkel, Vanamõisa 
Jaani tüdruk Ello 
 ab 1752 või 1753: Tamme möldri Tõnise p Jüri Sürgaverest ja Metsa Jaani t Mari Viljandi vallast 
 lapsed: Jaan 20.3.1755 – 4.5.1802; Tõnis 2.1.1758 – 29.1.1758, Epp 2.1.1758 – 12.1.1758, Hans Rosenberg 
30.9.1761 – p 1826, Jüri 11.1762 – 24.11.1762, Tõnis Rosenberg 18.1.1765 – 1823, Mari 19.3.1768-† e 
1780, Kadri 18.10.1771-† e 1780, Jüri 19.5.1776 – 15.4.1784 (8a) 
 Jüri poegade Tõnise ja Hansu perekonnanimi ROSENBERG 
 PR 1757-1765 Sürgavere: Jüri ja Mari, laste kirjed vastuolulised, pisikeses kirjas viide, et elasid vist Paju talus 
 PR 1766-1780 Sürgavere Kelliste: Jüri ja Mari Paju Ado Jüri talu saunamees 
 PR 1780-1805 Sürgavere: Tamme Jüri ja Mari, pojad Jaan (n Mari), Tõnis (n Mari, l-d Jaak 1.1789, Jüri 1?1791, 
Mari 2.1795, Ann 7.1798, Hans (n Mall) 
 HL 1795 Sürgavere: Tamme Jüri (56-†1792) ja Mari 63, p Jaan 40 (n Mari), p Hans 33 (n Mall), p Tõnis 29 (n 
Mari), p Jüri suri 1787 
 HL 1811 Sürgavere: Tamme Jüri pojad Tamme Jaan 40-†1803, Tõnis 29-45 
 HL 1826 Sürgavere: Tamme Jüri poeg Tõnis Rosenberg 50-†1823 
3. Tamme Jaan. 7.6.1733 – 30.6.1800; Tamme Tõnis ja Epp Sürgav., vad Tõnise sulane Jüri, kõrtso Tõnis, 
Leensmitte Hansu t Mari 
 Tamme Tõnise p Jaan Sürgaverest leeris 1755 ja 1753 kas üks mees kaks korda või kaks eri isikut? 
Võimalik, et 1753. aastal oli leeris hoopis Jaani vanem vend Jüri, kes samal aastal abiellus. Enne tuli 
leer läbi käia! 
 ab 1757 (viide PRs 1757-1765): Mari (Suure-Jaani meetrikast kirjet ei leidnud) – vt kas abielu registr Viljandi 
koguduses 
 Jaan oli ilmselt pikka aega talu peremees, kuna vendi kutsuti sageli tema kaudu 
 lapsed: Mihkel 28.4.1758 – 19.4.1758 (sünni- või surmakuupäev vale!), Eva 14.12.1759 – 21.10.1762, Kadri 
29.7.1761-19.10.1762, Jaan 25.9.1763 – 7.1.1793 (29,5a), Mall 10.5.1766 – hiljem Vastemõisas? 
 PR 1766-1780: Tamme Jaan ja Mari, l-d Jaan ja Mall 
 PR 1780-1805 Sürgavere: Tamme Jaan (suri sel perioodil) ja n Mari, täiskasvanud poegi neil ei olnud 
 HL 1811 Sürgavere: Tamme Jaan 61-†1802 
4. Mari. 8.5.1735 – 10.9.1736; Tamme Tõnis ja Epp, vad Leensmitte Hansu n Mari, Saare Olo Hinriku n Kärt, 
Alaküla Toomas 
5. Tamme Ado. 29.1.1737 – 31.10.1807 (75a); Tamme Tõnis ja Epp, vad Parduse Jüri, Paksu Matsi Tõnu, 
kõrtsmiku Tõnise n Mari  
 leeris 1758: Tamme Tõnise p Ado Sürgaverest 
 ab 1762: Tamme Tõnise p Ado Sürgaverest ja Mihkli Jaani t Mari Vastemõisa vallast Kobruverest 
 lapsed: Tõnis 3.7.1762,  Kai 15.1.1764, Tõnis 3.5.1767 – p 1826 (n Anno 1798), Kadri 14.12.1769, Eva 
28.7.1771 – p 1805, Mari 2.6.1774 – p 1795, Ado 15.8.1777 – p 1805 (n Eva ab 1803), Tiiu 23.7.1780 – 
p 1795, Mall 10.4.1783 
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 Tamme Ado n Mari Sürgaverest suri 27.1.1805 
 PR 1766-1780: Ado ja Mari, lapsed Tõnis, Kai, Tõnis, Eva, Mari, Ado 
 PR 1780-1805: Ado ja Mari, l-d Kai, Tõnis, Eva, Mari, Ado, Tiiu, Mall 4.1783?; n Mari suri sel perioodil 
 PR 1806-1823 Sürgavere: Tamme Ado, lesk, p Tõnis perega 
 HL 1795 Sürgavere: Tamme Jaani sulane Ado 33-49, n Mari, l-d Toomas 15-†1787, Ado 5-18, Mari 8-21, Tiiu 2-
15 
 HL 1811 Sürgavere: Tamme Jaani sulane Ado 49-†1802?, p Ado 18-†1806 – pole kindel kas see 
 HL 1826 Sürgavere: Ado p Tõnis Tammann perega 
6. Eva. 30.11.1738 – p 1761; Tamme Tõnis ja Epp, vad Leensmitte Hansu t Ello, Kalmute Lauri Jaani t Pabbo, 
Kalmute Jaani p 
 leeris 1761: Tamme Tõnise t Eva Sürgaverest 
7. Mari. 4.12.1741 – p 1761; Tamme Tõnis ja Epp, vad Õhato Tõnise n Mari, Lauri Jaani Andrese p Andres  
 ab 1761: Tamme Tõnise t Mari Sürgaverest ja Leensmitte Tõnise p Tõnis Vastemõisast 
8. Epp. 6.2.1744 – Tamme Tõnis ja Epp, vad Leensmitte Madise n Mari, Tillo Reinu n Reet, Kalmute Jaani p Mart 
 Paksu Mardi tüdruk Epp Sürgaverest leeris 1766 ei pruugi õige olla 
9. Tamme Tõnis. 5.9.1747 – 20.3.1818; Tamme Tõnis ja Epp, vad Kildo Tõnis, Leensmitte Madis, Õhato 
Jaagu n Liso; 216 
 leer 1766: Tamme Jaani vend Tõnis Sürgaverest 
 1. ab 1769: Tamme Tõnise p Tõnis ja Sepa Jaagu t Kadri Sürgaverest 
 2. ab 1774: Tamme Tõnise p Tõnis ja Kivaro Pärdi t Anno  
PR 1716-1740 Sürgavere Udeküla: Tamme Jaak (Tõnise onu) ja n Kadri, sulane Jaan (ilmselt Jaagu vend ja 
Tõnise onu) ja tema n Kadri 
PR 1716-1740 Sürgavere: Epu kasuvanemad Kange Mardi Jaan ja Madli  
PR 1757-1765 Sürgavere Udeküla: Tamme Tõnis ja Epp, nende lapsed 
PR 1766-1780 Sürgavere Udeküla: Tamme Tõnis ja Epp surid sel perioodil, nende poeg noor Tamme Tõnis ja 
Kadri lastega 
Vakuraamat 1734 ja 1738 Sürgavere Udeküla: peremees Tamme Hansu Tõnis.  
Tamme Hansu p Peter leeris 1752, Peter 21.8.1732: van Kange M Petre sul Hans ja Mari; Hans oli Kange M 




TAMME TÕNIS JA ANNO 
 
216. Tamme TÕNIS, Tamme Tõnise ja Epu p   218 
5.9.1747 Sürgavere – 20.03.1818 Sürgavere, 70a / 
Tamme Tõnis 
Tamme Jaani vend Tõnis Sürgaverest leeris 1766 
217. 1) Kadri, Sepa Jaagu t, Tamme Tõnise 1. naine 
1745-46 Sürgavere – 10.11.1773 Sürgavere, 28a 
Sepa Jaagu t Kadri Sürgaverest leeris 1766 
2) ANNO, Kivaro Pärdi  ja Kadri t, Tõnise 2. naine   220 
29.10.1753 Vastemõisa Kabila – 29.1.1827 Sürgavere, 
77a/ Tamme Jaani Tõnise lesk 
Kiwwaro Anno Vastemõisast leeris 1770 
Tõnise 1. abielu 1769: Tamme Tõnise p Tõnis ja Sepa Jaagu t Kadri Sürgaverest 
Tõnise ja Anno abielu 1774: Tamme Tõnise p Tõnis Sürgaverest ja Kiwaro … Perdi t Anno Vastemõisast 
Tõnise ja Kadri lapsed: 
1. Jaak. 5.5.1771 – suri lapseeas; Tamme Tõnise p Tõnis ja Kadri, vad Karruse Juhani vend Tõnis, Sepa 
Jaagu p Jakob, Tamme s.m. Hansu n 
2. Jüri. 3.9.1773 – p 1807; Tamme Jaani vend Tõnis ja Kadri, vad Tamme Jaan, Tamme Jaani venna Ado n 
Mari, Sepa Tõnis 
- 1811 HL ja personaalraamatu 1806-1823 andmetel läks 1806-07 vist Viljandi kogudusse? 
Tõnise ja Anno lapsed: 
3. Jaan Tammann. 12.6.1776 – 9.7.1845; Tamme Jaani vend Tõnis ja Anno, vad Pallitse Jaan, Sigaro 
Tõnise n Mari; 214 
- leeris 1793: Tamme Jaani Tõnise p Jaan Sürgaverest 
- 1. ab 1797: Tamme Tõnise p Jaan Sürgaverest ja Kalmute Mardi t Mari Vastemõisast 
- 2. ab 1832: Tamme Madise vend Jaan Tammann ja Paksu Tooma t Eva Sürgaverest 
4. Madis Tammann. 1.2.1779 – 26.2.1855; Tamme Jaani vend Tõnis ja Anno, vad Tamme Jaani vend Hans, 
Tamme Ado n Mari, Leensmitte Madis 
- 1. ab 1802: Tamme Tõnise p Madis Sürgaverest ja Tuisu Tõnise t Anno Lõhaverest 
- Lapsed: Anno 13.9.1806, Eva 9.7.1809, Tõnis 5.2.1813, Mari 29.4.1817, Rino 2.1.1820, Liso 
31.3.1824, Jaan 17.11.1837 
- PR 1824-1851 Sürgavere: Tamme Jaani p Tõnise p Madis ja Anu 
- 2. ab 1835: n Mall Rosenberg  
- PR 1844-1854 Sürgavere: Madis ja Mall Tammann 
5. Kadri. 18.8.1783 – e 1805; Tamme Jaani v Tõnis ja Anno, vad Leensmitte Tooma p Jaan, Lemeti Tooma n 
Madli, Käriko Tõnise n Mari 
6. Mari. 13.2.1786 – e 1805; Tamme Jaani v Tõnis ja Anno, vad Tamme Jaani p Jaan, Leensmitte Ado n Kai 
7. Tõnis. 26.10.1788 – e 1795; Tamme Tõnis ja Anno, vad Tamme Jüri p Jaan, Kälda möller Tõnis, Udeküla 
kõrtsi Jüri n Mari  
8. Toomas Tammann. 13.4.1791 – 8.6.1864; Tamme Jaani vend Tõnis ja Anno, vad Tamme Jüri p Tõnis, 
Leensmitte Jaani n Mall 
- ab 1820: Tamme Tõnise p Toomas ja Petre Jaani Hansu t Rino 
- lapsed: Tõnis 1.12.1821, Jaan 8.1824, Hans 1828, Jakob 6.6.1832, Anno 1840 
- PR 1824-1851 Sürgavere: Toomas ja Rino Tammann 
- PR 1844-1854 Sürgavere: Toomas ja Rino Tammann 
- PR 1853-1864 Sürgavere: Toomas ja Rino Tammann 
9. Tõnis. 3.3.1796 – e 1805; Tamme Tõnis ja Anno, vad Tamme mölder Andres, Tamme Jaani n Mari, 
Leensmitti Jaan 
PR 1766-1780 Sürgavere: Tamme Tõnis ja 1. n Kadri/ 2. n Anno, Tõnise vanemad Tõnis ja Epp surid sel 
perioodil 
PR 1766-1780 Sürgavere: Tamme Tõnis ja 1. n Kadri/ 2. n Anno; Tõnise vend Tamme Jaan ja n Mari; Tõnise 
vanemad Tõnis ja Epp 
PR 1780-1805 Sürgavere: Tamme Tõnis ja 2. n Anno, lapsed Kadri, Mari, Tõnis surid sellel ajavahemikul 
PR 1806-1823 Sürgavere: Tamme Jaani p Tõnis ja 2. n Anno, pojad peredega 
Hingeloend 1795 Sürgavere: Tamme Tõnis ja Anno, lapsed Jüri, Jaan, Madis, Mari, Toomas 
Hingeloend 1811 Sürgavere: Tamme Tõnis, pojad Jüri, Jaan, Madis, Toomas 
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JAAN JA EVA TAMMANN 
 
214. JAAN Tammann, Tamme Tõnise ja Anu p   
216 
12.6.1776 Sürgavere – 9.7.1845 Sürgavere, 69a 
Tamme Jaani Tõnise p Jaan Sürgaverest leeris 
1793 
215.  
1) MARI, Kalmute Mardi t Vastemõisast, Jaani 1. naine 
2) EVA Tammann (Tomasson), Paksu Tooma t, Jaani 2. n  
224 
15.9.1799 Sürgavere – <1876 Sürgavere 
Paksu Hansu saunamehe Tooma t Eva leeris 1816 
PR 1864-97 järgi suri Eva 21.8.187/8/9(3/5/6/8)? 
Meetrikaraamatust kannet ei leidnud. Kas vale kuupäev? 
Jaani 1. abielu 16.8.1797: Tamme Tõnise p Jaan Sürgaverest ja Kalmute Mardi t Mari Vastemõisast  
Jaani ja Eva abielu 4.9.1832: Tamme Madise vend Jaan ja Paksu Tooma t Eva Sürgaverest 
Jaani ja Mari lapsed: 
1. Tõnis Tammann. 29.6.1799 – 5.10.1851 
- ab 1824: Tamme Jaani p Tõnis ja Lukuse Jüri t Liso Sürgaverest 
- lapsed: Mari 1825, Eva 1827, Jaan 1829, Madis 25.7.1831, Jüri 1834, Tõnis 2.1837, Anno 2.1840, 
Kadri 2.1843, Ado 1846 
- PR 1834-1844 Sürgavere: Tõnis ja Liso Tammann 
2. Anno Tammann. 1.12.1801 – 
3. Jüri Tammann. 3.8.1804 – p 1864 
- ab e 1832: n Mari Viljandi kogudusest Koklast; lapsed: Jaan 30.4.1832, Tõnis 1835, Jüri 1836, Kadri 
1839, Ann 4 1843, Tõnis 4.1849 
- PR 1834-1844 Sürgavere: Jüri ja Mari Tammann 
- PR 1844-1854 Sürgavere: Jüri ja Mari Tammann 
4. Madis Tammann. 1.7.1807 – p 1851 
5. Jaan Tammann. 27.4.1810 – suri lapseeas enne 1823 
6. Kadri Tammann. 1812 – suri lapseeas enne 1823 
7. Mari Tammann. 1814 – 6.4.1815 
8. Toomas Tammann. 13.5.1816 – p 1854 
- ab 1837 Viljandi kog: n Anno Ladametsast; lapsed: Mari 11.1837, Jüri 1842, Ann 1844, Anno 1848, 
Liso 1849, Juhan 1854 
- PR 1844-1854 Sürgavere: Toomas ja Anno Tammann 
- 2. ab 1862: Anno Viljandi kog, PR 1854-1864 andmetel läksid 1863 Viljandisse 
9. Peter Tammann. 25.1.1820 – p 1844 
Jaani ja Eva lapsed: 
10. Liisa Sepp (Tammann). 30.11.1833 – 30.4.1908; Tamme Jaan ja Eva, vad Paksu Tõnis, Tamme Jaani 
n Anno, sul Jaani n Ann; 213 
- ab 23.11.1858: Liisa Tammann Sürgaverest Tamme talust ja Sepa Jaani p Jüri Mudistest 
11. Mart Tammann. 16.11.1836 – p 1864 
12. Mari Tammann. 27.6.1840 – p 1864; Jaan ja Eva Tammann  
- läks vist hiljem Viljandi kogudusse 
PR 1796-1806 Sürgavere: Tamme Jaan ja tema 1.naine Mari, lapsed Tõnis, Anno, Jüri 
PR 1806-1823 Sürgavere: Tamme Jaan ja 1.nane Mari 
PR 1824-1829 Sürgavere: Tamme Jaani tulevane naine Eva oli Paksu Hansu sulase Tooma tütar 
PR 1834-1844 Sürgavere: Jaan ja Eva Tammann, lapsed Tõnis, Jüri, Toomas, Peter 1.abielust, 1.laps Jaani 
2.abielust Evaga oli Liisa 
PR 1844-1854 Sürgavere: Jaan ja Eva Tammann 
PR 1853-1864 Sürgavere Tamme talu: Eva ja poeg Mart Tamme Jüri talus 
Hingeloendus 1858 Sürgavere Tamme talu: Jaani lesk Eva Tammann, Jaani pojad 1.abielust Tõnis ja Jüri 




JÜRI JA MARI TAMMANN 
 
JÜRI Tammann, 
Jaan ja Mari Tammanni poeg  
3.8.1804 – 8.1887 Sürgavere  
MARI Tammann (Villem), Kookla Reinu ja Kadri t 
1.03.1811 Sürgavere Kookla – 13.5.1872 Sürgavere Tamme talu. 
Mari Villemi vanemad: ab 1794 
Kookla Jüri Rein, Kookla Jaani ja Kärdi p ~1768 – 10.2 1816 Sürgavere,  
Kadri Villem, Kookla Ado ja Anni t 11.1775 – p 1826 Sürgavere 
Ab 1831:  Tamme Jaani p Jüri ja Kapsta Jaani teenija Mari Sürgaverest, laulatatud Viljandi koguduses  
Jüri ja Mari Tammanni lapsed:  
1. Jaan Tammann. 30.4.1832 – Tamme Jaani p Jüri ja Mari, vad Tamme Jaak, Tamme Jaan, Sassi 
Reinu tr Kadri 
2. Tõnis Tammann. 4.1.1835 – 9.8.1835; Jüri ja Mari Tammann, vad Tõnis Tammann, Ann Tammann, 
Tõnis Tomson   
3. Jüri Tammann. 8.8.1836 – Jüri ja Mari Tammann, vad Jaan Tammann, Ann Tammann, Jaan 
Vindmann 
4. Kadri Aibal (Tammann). 5.7.1839 – Jüri ja Mari Tammann, vad Peter Tammann, Ann Rosenberg 
5. Ann Stiem (Tammann). 11.4.1843 – 
6. Tõnis Tammann. 9.4.1849 – 
Mari Villem ja tema vanemad  Kookla Rein ja Kadri Viljandi koguduse personaalraamatutes ja Sürgavere 
mõisa hingeloendustes: 
HL 1795 Sürgavere Kookla Jüri talu: ema Kärt 57-suri 1786, pojad Jüri (n Mari), Tõnis (n Kadri), Jaak (suri 
1788), Rein 14-27 (n Kookla Mardi p Ado t Kadri 7-20  
HL 1811 Sürgavere Kookla: Kokla Jüri 39-55 vend Rein 27-43, p Ado 8a 
HL 1826 Sürgavere Kapsta: Mari Villem Reinu t 13a 
HL 1826 Sürgavere Kookla: Rein Viilemi lesk Kadri 50a, pojad Ado ja Jüri Villem (suri 1817), talu peremees 
oli Reinu vanema venna Jüri poeg Jüri Villem, Rein suri enne 1826, pigem enne 1816, kuna 1826 aasta 
hingeloenduses teda enam kirjas ei ole. PR järgi suri Rein 10.2.1816 
PR 1798-1822 Viljandi Pauluse kog. Sürgavere: Kookla Jüri vend Rein (s 1768) ja Kadri (1773), l-d Ado 
1802, Kadri 1805, Mari 1.3.1811, Jüri 26.1.1814 
PR 1836-1842 Sürgavere Kookla: Mari Villem (1.3.1811) oli tüdruk Kapsta Jaan Johannese juures, sealt 
lahkunud. On seal kirjas veel 1836, kuigi ab Jüriga 1831. 
-         Reinu ja Kadri ab 1794: Kookla Jüri vend Rein ja Kookla Ado t Kadri 
-         PR ja HL 1795 andmetel sündis Kadri 1775 ja oli Kookla Mardi Ado t. Kadri sünd 11.1775 - Kookla 
Ado ja Ann. p Hans 8.1773 - Kookla Märdi p Ado ja Ann 
-         HL 1795 Sürgavere: Kookla Märt (62-suri 1784), p Ado 30-43, n Ann 29-42, l-d Hans, Ado, Kadri (ab 
1794 Kookla Rein), Karl, Eva, Mari 
-         PR ja HL 1795 andmetel sündis Rein 1768 ja oli Kookla Jüri vend. S-Jaani koguduses 1767-68 ja 
1770 ühtki Reinu ei sündinud, 5.12.1769 sündis Sürgaveres Mudistes Kobina Jüril ja Annil poeg Rein. 
Viljandi koguduse meetrikas1768 Reinu-nimelist last ristitute nimekirjas ei ole. Tõenäoliselt viga või jäi 
kogemata sisse kandmata või oli Rein hoopis 3.7.1766 sündinud Juhan (hiljem ei ole Juhanist kippu ega 
kõppu, ka surmameetrikas mitte). 
Jüri ja Mari Tammann Suure-Jaani koguduse personaalraamatutes ja Sürgavere mõisa 
hingeloendustes: 
HL 1826 Sürgavere: Jüri Tamman ja Jaan Jerrmann (Paju Tõnise väimehe Hansu p Mihkli poeg) mõisa 
teenistuses 
PR 1834-1844 Sürgavere: Jüri ja Mari Tammann   
PR 1844-1854 Sürgavere: Jüri ja Mari Tammann 
PR 1853-1864 Sürgavere: Jüri ja Mari Tammann 
HL 1850 Sürgavere Tamme talu: Jüri ja Mari Tammann, lapsed Jaan, Jüri, Tõnis, Kadri, Ann 
PR 1864-1897 Sürgavere: Jüri ja Mari Tammann 
 
Märkus: Viimane tabel on Hannes Tammeti poolt monteeritud Mare Väli poolt veidi teisel kujul saadetud andmetest. 
Sürgavere Tammannite naisliini perekonnatabelid 
Koostaja Mare Väli 
 
LESTI TOOMAS JA ANN 
 
282. Lesti TOOMAS 
~1640/50 – p 1699 Vastemõisa Epra 
Toomas ja Maret kaovad meetrikaraamatust pärast t 
Malle sündi 10.1699. Võimalik, et neid kutsuti hiljem 
teise nimega. Tõenäolisem on, et Toomas suri 18. saj 
esikümnes. Tema lapsedki olid selleks ajaks keskikka 
jõudnud. Suure-Jaani meetrika on sel ajal üsna 
katkendlik, kohati on isegi aastased augud. 
283. 1) ANN, Lesti Tooma 1. naine 
~1640/50 – 6.3.1697 Vastemõisa Epra, Lesti Tooma 
n Ann 
2) Maret, Põdrapää Laasi lesk, Loho Siimu t, Lesti 
Tooma 2. naine 
Tooma ja Anni abielu ~1665 
Tooma 2. abielu 22.5.1698: Lesti Toomas ja Põdrapää Laasi lesk Maret 
Tooma ja Anni lapsed:  
1. Lesti Mihkel. ~1665-70 – p 1716 
- 1. ab 1691: Lesti Tooma p Mihkel ja Epra Hanni kasvandik Maret 
- Maret suri tõenäoliselt 10.1697 (kirjes …ti Mihkli n Maret, ajaliselt klapib) 
- 2. ab 1698: Lesti Tooma p Mihkel ja Tiidu Jüri kasvandik Ann 
- Lapsed: Mart 23.10.1693, Kai 24.8.1699, Kadri 2.10.1703, Jaan 2.4.1706, Greet 12.12.1708 
- PR 1716-1740 Epra: Lesti Mihkel ja Ann  
2. Jaak. ~1670-85 – 11.4.1694 
3. Ann (Väljaotsa/ Toba Jüri n) ~1665-70 – p 1708 
- ab enne 1693: Jüri 
- Lapsed: Hans 24.3.1693, Madli 17.3.1698, Maret 7.11.1700, Epp 10.3.1703, Jüri 4.2.1708 
- PR 1716-1740 Vastemõisa: Toba Jüri ja Epp kas Ann oli 1716 surnud? Anne surma- ja Jüri uue abielu 
kirjet meetrikast ei leidnud 
4. Kai (Tamme Jüri n). ~1674 – e 1717; 223 
- ab 1694: Lesti Tooma t Kai ja Tamme Hansu p Jüri 
5. Lesti Hants. ~1670 – p 1709 
- Hants oli vader 1693 (venna Mihkli laps), 1694 (Lesti Tooma väimehe Jüri p), 1698 
- Ab e 1696: Toba Hansu t Greet 
- Lapsed: Mats 12.3.1697, Epp 11.2.1699, Jüri 21.3.1701, Toomas 19.10.1703, Mari 2.6.1706-
17.6.1709, Andres 27.12.1708 
Tooma ja Mareti lapsed: 
6. Mall. 19.10.1699 – Lesti Toomas ja Maret (Loho Siimu t), vad Ketto Peet, Loho Peedi n Greet, Pulli 
Jaagu n Mall 
Vakuraamat 1682 Vastemõisa Epra: peremees Lesti Toomas 
Vakuraamat 1704 Vastemõisa Epra: peremehed Lesti Mihkel ja Hans (Lesti Tooma pojad) 
PR 1716-1740 Vastemõisa Epra: Lesti Mihkel ja Ann (Lesti Tooma poeg ja pojanaine) 
Teksti värvide tähendus siin ja edaspidi: 
• punane kiri märgib ebakindlad andmeid ja oletusi, 
• kollane markeering näitab, et vaderid on lapsevanemate õed-vennad või nende kaasad. 
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KIVARO (PALLITSE) PÄRT JA KADRI 
 
220. Kivaro (Pallitse) PÄRT, Pallitse Pärdi p   234 
14.5.1724 Vastemõisa – 22.10.1800 Vastemõisa 
Kabila, 82a/ Kiwaro Matsi saunamees Pert 
Pallitse Perdi p Pert Vastemõisast leeris 1747 
221. 1) Reet, Koopere Tooma t, Pärdi 1. naine 
~1729 Vastemõisa – 27.12.1751 Vastemõisa 
2) KADRI, Kivaro Jaagu ja Anu t, Pärdi 2. naine   256 
5.10.1728 Vastemõisa Järevere – 19.5.1777 
Vastemõisa Kabila, 49a/ Kiwaro Matsi saunamehe Perdi 
n Kadri 
Vastemõisa kupja Tõnise tüdruk Kadri leeris 1748 
Pärdi 1. abielu 1749: surnud Pallitse Perdi p Pert ja Koopere Tooma t Reet Vastemõisast 
Pärdi ja Kadri abielu 1751: surnud Pallitsa Pärdi p Pärt Kabilast ja Kiwaro Jaagu tütar/ Vastemõisa kupja 
Tõnise tüdruk Kadri  
Pärdi ja Reeda lapsed: 
1. Elts. 27.11.1751 – 31.8.1753; Pallitse Pert N ja Reet 
Pärdi ja Kadri lapsed: 
2. Anno (Tamme Tõnise n). 29.10.1753 – 29.1.1827; Pallitse Pert jun ja Kadri, vad Lille Tõnise n Kai, 
Juhkami Matsi n Ello, Volli Mardi p Mart Taiverest; 217 
- leeris 1770: Kiwwaro Anno Vastemõisast 
- ab 1774: Kiwwaro … Perdi t Anno Vastemõisast ja Tamme Tõnise p Tõnis Sürgaverest 
3. Tiiu. 22.11.1755 – p 1775, Pallitse noor Pert ja Kadri, Leuske Jaani n Anno, Pallitse Ado Elts, Pallitse 
Perdi Jaak 
- leeris 1775: Kivaro Perdi t Tiiu Vastemõisast (Tiiu oli sel ajal Pallitse Ado tüdruk) 
4. Jüri. 11.3.1758 – p 1806; Pallitse Pert ja Kadri, vad Pallitse Mihkli juniori n Madli, Pallitsa Juhkami Mardi 
saunamees Jüri p Jüri 
- leeris 1779: Kivaro Perdi p Jüri Vastemõisast  
5. Mari. 12.9.1760 – p 1806; Pallitse Pert ja Kadri, vad Tuisu Peedi n Mari, Pallitse Tooma p Tõnis 
6. Mats. 5.6.1763 – Pallitse Pert ja Kadri, vad Malle Matsi Jaani n Ann, Parduse Mihkli p Jaan, Perdi Tooma 
t Mari 
7. Krõõt. 14.12.1765 – p 1788; Pallitse Pert ja Kadri, vad Pallitse Andrese n Mall, Pallitse Jüri p Ado, 
Pallitse Hansu sulase Jaani n Mari 
- leeris 1783: Kivaro Perdi t Rõõt Vastemõisast 
- ab 1788: Kivaro s.m Perdi t Rõõt ja Kure Tohvri p Toomas Kobroverest 
8. Mall. 14.8.1768 – p 1790; Kivaro Matsi s.mees Pert ja Kadri, vad Herma Matsi n Ann, Pulli Tiidu Perdi n 
Mari, Lille Tõnise Juhan 
- leeris 1786: Kivaro s.m Perdi t Mall Vastemõisast 
- ab 1790: Kivaro Perdi t Mall Vastemõisast ja Tamme Jüri p Hans Sürgaverest 
9. Tõnis. 23.3.1772 – p 1806; Kivaro Matsi s.mees Pert ja Kadri, vad Kivaro Matsi n Eva, Herma Tõnis 
- leeris 1790: Kivaro Perdi p Tõnis Vastemõisast 
PR 1757-1765 Vastemõisa Kabila: Pallitse/Kiwaro Pert ja Kadri, lapsed Anno ja Tiiu 
PR 1766-1780 Vastemõisa Kabila: Kiwaro Pert ja Kadri, kirjas 6 last; Kadri suri selles ajavahemikus 
PR 1780-1805 Vastemõisa Kabila: Kiwaro Pert ja lapsed Kiwaro Matsi talus; Pärt suri selles ajavahemikus 
PR 1796-1806 Vastemõisa Kabila: Kiwaro Pert ja tema lapsed Jüri, Mari, Tõnis elasid Kivaro Matsi juures. 




PALLITSE PÄRT JA REET 
 
234. Pallitse PÄRT, Pallitse Matsi p? 
~1680 – 11.3.1749 Vastemõisa Kabila/ Pallitse Pert 
Pallitse Pärt oli vader juba 1702 alguses. 1713 nimetati 
teda Pallitse Matsi Pärdiks, võis olla Pallitse Matsi 
poeg, vend või sulane 
235. REET (Greet, Krõõt) 
~1680 – 29.3.1754 Vastemõisa Kabila/ Pallitse Perdi 
ema Reet 
Pärdi ja Reeda (Greeda) abielu enne 1708 S-Jaani meetrikaraamatust ei leia. Pärt võis olla pärit Viljandi khk-st 
Metslast 
Pärdi ja Reeda lapsed:  
1. Pallitse Toomas. 19.11.1708 – p 1765; Pallitse Pert ja Greet, vad Tolli Jaagu n Mari, Pallitse Mats, Pallitse 
Jaani p Toomas 
- ab 1734: Pallitse Perdi p Toomas ja Parduse Jüri t Maret Vastemõisast; t Mall 1742 
- PR 1757-1765 Vastemõisa Kabila: Pallitse Toomas ja Maret 
- lapsed: Tõnis, Mihkel, Pert, Mari, Eva, Reet 
2. Tõnis. ~1705-10 – 10.2.1717  
3. Mari. 18.3.1712 – p 1734; Pallitsa Pert ja Reet, vad Pallitse Tooma n, Pallitsa Tõnise n, Herma Tõnis 
- ab 1734: Pallitse Perdi t Mari Kabilast ja Pulli Tiidu p Pert Eprast 
4. Andres. 12.11.1713 – p 1747; Pallitsa Pert ja Reet, vad Lesti Tõnis, Rehe Jüri Matsi n 
- 1. ab 1738: Pallitse Perdi p Andres ja Lesti Matsi t Mall 
- 2. ab 1747: Tamme Hansu lesk Kadri 
5. Pallitse Jüri. 2.12.1715 – p 1766; Pallitsa Pert ja Reet, vad Rehe Matsi vend Jüri Kobruverest, Vastemõisa 
kupja n Maret 
- leer 1737  
- ab 1739: Pallitse Perdi p Jüri ja Juhkama Matsi t Mall;  
- PR 1757-1765 Kabila: Pallitse Jüri ja Mall, lapsed Ado, Pert, Kadri, Anno, Mall, Eva 
- t Reet 5.1742 
- PR 1766-1780: Pallitse Jüri ja Mall/ 2. n Kadri 
- Jaan. 9.5.1718 – 6.1.1745; Pallitse Pert ja Reet, vad Roso Tõnise Mats, Sossi Mardi Jaak, Perdi 
sulase Mihkli n Mari 
- ab 1744: Pallitse Perdi p Jaan ja Tuisu Peedi t Madle 
6. Jaak. 24.2.1720 – p 1747; Pallitse Pert ja Reet, vad Sarise Peter, Mardi Jüri Jaak, Pallitse Matsi n Reet 
(Pärdi vennanaine?) 
- ab 1747: Pallitse Perdi p Jaak ja Lemmako Jüri t Tiiu 
7. Mats. 24.2.1722 – 24.5.1723; Pallitse Pert ja Reet, vad kubjas Mart, Reinu Villemi Jüri 
8. Kivaro Pärt. 14.5.1724 – 22.10.1800; Pallitse Pert ja Reet, vad Kodro Jüri p Tõnis, Leeste Tõnise p Mats, 
Villemi Jüri n Ann; 220 
- leer 1747 
- 1. ab 1749: surnud Pallitse Perdi p Pert ja Koopere Tooma t Reet 
- 2. ab 1751: Pallitse Pert, surnud Perdi p ja Kiwaro Jaagu tütar Kadri 
9. Ado. 12.4.1726 – Pallitse Pert ja Reet, vad Parduse Jüri, Pallitse Mihkli vend Mats, Räha Jüri n Mari 
- n Elts? PR 1757-1765 Pallitse Ado ja Elts? 
PR 1716-1740 Vastemõisa Kabila: Pallitse Pert ja Reet 
PR 1716-1740 Vastemõisa Kabila: Pallitse Pertel ja Reet, Pertli vend Mats ja tema n Reet 
Vakuraamat 1715 Kabila: peremees Pallitse Pert 
Vakuraamat 1724 Kabila: peremees Pallitse Pert 
Vakuraamat p 1724 Kabila: peremees Pallitse Pert ja Jüri 
Vakuraamat 1744 Kabila: peremees Pallitse Matsi Pert 
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KIVARO JAAK JA ANU 
256. Kivaro JAAK, Tuisu Madise p   258 
22.7.1703 Vastemõisa Kobruvere – 19.7.1765 Vastemõisa, 63a/ vana Kiwaro 
Jaak (Herma Madise) 
Tuisu Madise p Jaak Vastemõisast leeris 1723 
Jaaku nimetati erinevalt: Tuisu Madise Jaak, hiljem Kiwaro ja Kibbaro Jaak 
257. ANNO 
 ~1706 – 1.2.1770 
Vastemõisa, 64a/ Kiwaro Matsi 
ema Anno 
Abielu 1724-26 – Suure-Jaani abielumeetrikast ei leidnud 
Jaagu ja Anno lapsed: 
1. Anno. 1.11.1726 – p 1747; Tuisu Madise Jaak, vad vend Peet, Herma Hansu Peedi n Kadri 
- Kivaro Jaagu t Anno leeris 1747 
2. Kadri (Pallitse Pärdi n). 5.10.1728 – 19.5.1777; Tuisu Jaak ja Anno, vad Tamme Jaagu p Hinrik, Varese 
Mihkli t Ann; 221 
- ab 1751: Kiwaro Jaagu tütar/ Vastemõisa kupja Tõnise tüdruk Kadri ja surnud Pallitsa Pärdi p Pärt 
Kabilast 
3. Kivaro Mats. ~1730-32 – p 1765 
- Kibbaro Jaagu p Mats Vastemõisast leeris 1751 
- ab 1763: Kibbaro Jaagu Mats ja Tamme Andrese t Eva; lapsed: Anno, Mall, Kadri, Mari, Jüri, Eva 
4. Elts. 23.8.1733 – p 1765; Tuisu Jaak ja Anno, vad Herma Tõnise Hansu n Elts, Roso Matsi sul Jaan 
- Elts oli 1750ndatel Tamme Jaagu juures teenija 
- ab 1765: surnud Kibbaro Jaagu t Elts/ Tamme Jaagu kasvatik ja Irava Tõnu p Jaak Põhjakast 
5. Mari. 12.7.1736 –  p 1757; Tuisu Jaak ja Anno, vad Tiitso Tõnise n Made?, Liiva Perdi v.mees Jaan 
- Kibbaro Jaagu t Mari Vastemõisast leeris 1757 
6. Jaan. 16.3.1739 – Tuisu Jaak ja Anno, vad Tamme Jüri p Jaan, Tuisu Peedi väimees Peet, Kivi Perdi n 
Pill 
7. Madli.12.7.1744 – p 1764; Tuisu Jaak Kivi Perdi juurest, vad Villemi Annuse n Ann 
- Kibbaro Jaagu t Madli Vastemõisast leeris 1764 
8. Jüri. 22.3.1747 – p 1773; Kivaro Jaak ja Anno, vad Jabura Jaan, Laso Jüri 
- ab 1773: Kivaro Matsi vend Jüri Vastemõisast ja Pingo Jüri Andrese t Mari 
PR 1757-65 Vastemõisa Järevere: Kiwaro Jaak ja Anno, lapsed Mats, Elts ja Mari 
PR 1766-1780 Vastemõisa Järevere: vana ema Anno elas poja Kiwaro Matsi juures; Matsi ja Eva lapsed Mall 
26.3.1766, Anno 11.12.1763 
 
TUISU MADIS JA MADLI 
258. Tuisu MADIS, Härma Peedi p   260 
~1670 Vastemõisa Kobruvere – 13.12.1726 
Vastemõisa Kobruvere 
259. MADLI, Lülle Jaani t   276 
~1670 – 7.5.1728 Vastemõisa Kobruvere/ Tuisu 
Madise lesk Madle 
Madise ja Madli abielu 4.12.1692: Härma Peedi p Madis ja Lülle Jaani t Madli 
Madise ja Madli lapsed: 
1. Tuisu Peet. 17.12.1693 – p 1717; Härma Peedi Madis, vad Tuisu Mihkel, Härma Mardi Jüri, Tumma Pärna 
Jaagu n Elts 
-  ab enne 1717: naine Epp 
-  vana Tuisu Peet suri 28.12.1740 – ei pruugi olla see Peet, kuna oli sel ajal veel üsna noor? 
2. Mihkel. 12.9.1695 – Härma Peedi Madis, vad Härma Peedi Jaan, Lülle Jaani p Madis, Härma Peedi Tõnise 
n Mall 
3. Pärt/ Pärtel (Vanaõue). 4.8.1698 – p 1725; Härma Peedi Madis ja Madle (Lülle Jaani t), vad Härma Peedi p 
Tõnis  
-  ab 1725: Tuisu Madise p Pert Vastemõisast ja Koansu Hansu t Pill 
4. Els. 6.6.1701 – Härma Madis ja Madle (Lülle Jaan), vad Pingo Tooma n Elts, Härma Hantsu t Elts, Kure 
Jüri 
5. Kivaro Jaak. 22.7.1703 – 19.7.1766; Härma Madis ja Madli, vad Lülle Jaani Toomas, Könno Hans, Kivaro 
Jüri n Ann; 256 
-  ab 1724-26: Anno 
6. Mart. 5.10.1708 – 9.12.1716; Härma Madis ja Mall, vad Härma Andres, Lülle Jaani p Toomas, Könno 
Hantsu n Kadri 
PR 1716-1740 Vastemõisa: Tuisu Madis ja Madli, pojad Peet (n Epp), Pert, Jaak 
PR 1716-1740 Vastemõisa Kobruvere: Tuisu (Herma) Madis ja Madli, pojad Peet (n Epp), Pert 
Vakuraamat 1724 Kobruvere: peremees Tuisu Madis 
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HÄRMA PEET JA REET 
 
260. Härma PEET 
~1640-50 – 31.3.1701 Vastemõisa/ Herma Peet 
261. REET 
 ~1645-50 – 6.6.1714 Vastemõisa/ Herma Peedi n Reet 




1. Tuisu Madis. ~1670 – 13.12.1726; 258 
- ab 1692: Herma Peedi p Madis ja Lülle Jaani t Madli 
2. Greet. ~1680 – p 1700 
- ab 1700: Herma Peedi t Greet ja Kookla Hantsu p Hants 
3. Mari. 
4. Jaan. ~1670 – 26.11.1696 (Herma Peedi p, 26a) 
5. Mall. ~1700?  
- surnud Herma Peedi t Mall leeris 1721 – Mall võis olla juba uue põlvkonna Peedi tütar 
6. Jüri. 
7. Kai. ~1674 – p 1694 
- ab 1694: Herma Peedi t Kai ja Sandre Tiidu p Hants 
8. Tõnis. ~1670 – p 1698 
- ab enne 1695: Mall (Herma Peedi Tõnise n Mall vader 1695) 
- Herma Peedi p Tõnis vader 1698 
 
LÜLLE JAAN JA MALL 
 
276. Lülle JAAN 
~1640/50 – 5.6.1704 Vastemõisa/ Lülle Jaan 
277. MALL 
 ~1650 – p 1693 Vastemõisa 
Lülle Jaani naine Mall vader 1693 
Abielu 1660-70 
Jaani ja Malle lapsed:  
1. Madli (Tuisu Madise n) ~1670 – 7.5.1728; 259 
- ab 1692: Lülle Jaani t Madli ja Härma Peedi p Madis 
2. Madis. ~1670 – p 1695 
- 1695 keskel oli vader, laps sündis 1695? 
3. Elts. ~1677 – p 1697 
- ab 1697: Lülle Jaani t Elts ja Vastemõisa kilter Toomas 
4. Toomas. ~1685 – p 1714 
- ab 1709: Lülle Jaani p Toomas ja Tuisu Mihkli lesk Elts; lapsed: Mari 3.7.1712, Jaan 22.2.1714 
- 1703 ja 1708 oli oma õe Madli laste vader 
5. Jüri. ~1685 – p 1707 
- ab 1707: Lülle Jaani p Jüri ja Auli Adami t Mall 
6. Käärt. ~1680-86 – p 1708 
- ab 1706: õndsa Lülle Jaani p Käärt ja Varese Mardi t Eva; lapsed: Tõnis 25.12.1708 
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PAKSU TOOMAS JA EVA TOMASSON 
 
224. Paksu Toomas, Paksu Sameli p   226 
10.5.1757 Sürgavere – 17.5.1816 Sürgavere 
Udeküla, 59a/ Pakso Hansu saunamees 
Toomas 
Pakso Sameli p Toomas Sürgaverest leeris 
1777 
Järeltulijate perekonnanimi Toomasson 
225. Eva Tomasson, Lesti Matsi t   228 
28.6.1760 Vastemõisa – 5.8.1833 Sürgav. Udeküla, 85a/ 
Pakso Tooma lesk 
Lesti Tõnise õde Eva Vastemõisast leeris 1779 
Tooma ja Eva abielu 11.12.1782: Paksu Sameli p, Paksu Tõnise sulane Sürgaverest ja Lesti Matsi t, Tõnise 
õde Vastemõisast 
Tooma ja Eva lapsed: 
1. Mats. 5.10.1783 – enne 1805; Paksu Sameli p Toomas ja Eva, vad Paksu Jüri p Jüri, Kura Mats, Lesti 
Matsi t Mari (Eva õde) 
2. Ado. 13.3.1785 – 1810; Paksu Tõnise sul Toomas ja Eva, vad Lesti Matsi p Ado (Eva vend), Paksu Tõnise 
n Mari, Paksu Jüri p Ado 
- Paksu Jüri Tõnise s.m Tooma p Ado Sürgaverest leeris 1802; Ado suri järglasteta 
3. Jüri. 3.9.1788 – p 1811; Paksu Sameli p Toomas ja Eva, vad Paksu Jüri p Jüri, Kokk Juhan, Paksu Jüri p 
Peetri? n Leena 
- Paksu (Hommiku) Tõnise s.m Tooma p Jüri Sürgaverest leeris 1805 
- Viimane kanne Jüri kohta on 1811 HL-is, Sürgavere PR-tes teda hiljem ei ole? 
4. Tõnis Tomasson. 7.10.1791 – p 1854; Paksu Sameli p Toomas ja Eva, vad Paksu Ado n Ello, Paksu 
Tõnis, Auli Jaani Jaagu sul Jaak 
- Paksu Jüri Hansu sulase Tooma p Tõnis Sürgaverest leeris 1808 
- 1826 HL ajal oli Tõnis poissmees 
- PR 1834-1844 Sürgavere: Tõnis ja Kert Tomasson 
- PR 1844-1854 Sürgavere Udeküla: Tõnis ja Kert Tomasson – lapsi neil ei olnud 
- ab 1837: Kert Eprast 
5. Toomas Tomasson. 11.1.1794 – 20.6.1856 
- Paksu Jüri Hansu sulase Tooma p Toomas Sürgaverest leeris 1811 
- ab 1819: Paksu Hommiko Tooma p Toomas ja Tindi Jaani p Jüri t Tiiu Sürgaverest 
- PR 1828-1834 Sürgavere Udeküla: Toomas ja Tiiu Tomasson, t Eva 8.3.1821, kasupoeg? Tõnis 
- PR 1834-1844 Sürgavere: Toomas ja Tiiu Tomasson – nende t Eva suri sel perioodil 
- PR 1844-1854 Sürgavere Udeküla: Toomas Tomasson, naine Tiiu suri 1845. 2.n Anno suri 1854. 
Tooma ainuke t Eva suri järeltulijateta. 
6. Eva Tammann (Tomasson). 15.9.1799 – p 1854; Paksu Sameli p Toomas ja Eva, vad Paksu Jaani Jüri n 
Ann, Vihasaare Tõnis; 215 
- Paksu Hansu s.m Tooma t Eva leeris 1816 
- ab 4.1832: Paksu Tooma t Eva Sürgaverest ja Tamme Madise vend Jaan 
PR 1766-1780 Vastemõisa: Lesti Eva elas vanema venna Tõnise juures; samas elasid Lesti Matsi nooremad 
lapsed Ado ja Mari 
PR 1780-1805 Sürgavere: Pakso Toomas ja Eva, peres 6 last, Eva 6.laps; samas elas Paksu Sameli lesk 
Anno ja Tooma ema 
PR 1806-1823 Sürgavere: Pakso Toomas ja Eva; Toomas suri sel perioodil 
PR 1806-1823 Sürgavere: Eva ja Tõnis Pakso (Hommiko) Jüri talus – kas lapsed? 
PR 1823-1834 Sürgavere: Pakso Tooma lesk Eva ja poeg Tõnis Tomasson 
Hingeloendus 1811 Sürgavere: Pakso Tooma pojad Ado (suri 1810), Jüri, Tõnis ja Toomas elasid talus 41 
Paksu Jüri Tõnise Jüri juures 




PAKSU SAMEL JA ANNO 
226. Paksu Samel, Paksu Hantsu p   230 
30.10.1700 Sürgavere – 7.7.1772 Sürgavere 
Kellist?, 80a 
Paksu Hansu p Samel Sürgaverest leeris 1720 
227. 1) Madde, Paksu Sameli 1. naine 
~1700-10 – 7.7.1750 Sürgavere 
2) ANNO, Pulli Tiidu Mihkli t , Sameli 2. naine   350 
~1722/34 Vastemõisa Epra – 7.8.1792 Sürgavere, 70a/ 
Sameli lesk 
Sameli 1. abielu enne 1727 Maddega 
Sameli ja Anno abielu 1752: Paksu Samel ja Pulli Tiidu Mihkli t Anno Eprast. NB! Ebatõenäoline, et Anno oli 
Pulli Tiidu Mihkli t! 
Sameli ja Madde lapsed: 
1. Rino. 28.7.1727 – 12.3.1729; Paksu Hansu Samel ja Madde, vad Ragule Jüri n Ello, Tamme Jüri 
2. Tõnis. 5.1.1730 – Paksu Hansu p Samel ja Madde, vad Paksu Mart, Ragule Jüri, Paksu Jüri n Ann 
3. Hans 23.2.1731 – p 1753; Paksu Hansu Samel ja Madde, vad Tamme Jüri, Paksu Mats, Tiitso Jaagu n 
Mari  
- Paksu Sameli p Hans Sürgaverest leeris 1753 
4. Jaak. 17.8.1733 – Paksu Hansu Samel ja Madde, vad Sürgavere kõrtsmik Tõnis, Paksu Mardi t Reet 
5. Mari. 9.4.1737 – 14.5.1744; Paksu Hansu Samel ja Madde, vad Ragule Kustavi n Mari, Anni Jaani p 
Tõnis ja t Elts 
6. Samel (Samuel). 20.3.1739 – 20.4.1744 (Paksu Sameli pojake Samel); Paksu Hansu p Samel ja Madde, 
vad Rätsepa Mart 
7. Juhan. 16.5.1746 – Paksu Hansu p Samel ja Madde, vad Paio Ado n Maret, Munsi Juhan, Paksu Hanso 
p Jüri (Sameli vend) 
Sameli ja Anno lapsed: 
1. Jaan. 19.1.1755 – 2.2.1755; Paksu Hansu Samel ja Anno, vad Tindi Hans, Tindi Jaagu Ado 
2. Paksu Toomas. 10.5.1757 – 17.5.1816; Paksu Samel ja Anno, vad Tindi Toomas, Ragune Jaani Tõnise 
n Elts; 224 
- ab 1782: Paksu Sameli p Toomas Sürgaverest ja Lesti Matsi t Eva Vastemõisast 
PR 1717-1740 Sürgavere: Sameli vanemad Pakso Hans ja Trino ning Sameli vanavanemad Jaak ja Kai 
PR 1757-1765 Sürgavere Kellist: Pakso Samel ja Anno lastega 
PR 1766-1780 Sürgavere: Pakso Samel ja Anno; Samel suri sel perioodil 
 
PAKSU HANTS JA TRIINU 
230. Paksu Hants, Paksu Jaagu ja Kai p   236 
~1670 – 20.9.1755 Sürgavere Udeküla, u 90a/ 
Pakso Hans 
231. 1) TRIINU, Habsali Jüri t, Hantsu 1. naine   348 
~1680 – 3.12.1742 Sürgavere Udeküla/ Pakso Hansu n 
Trino 
Triinu võis olla Helme kihelkonnast Holdrest, seal oli 
Habsali nimeline talu/küla ja Sameli-nimelised, mis oli 
Suure-Jaani koguduses üsna haruldane nimi. 
Habsali Samuel Hollershofist (=Holdre) suri 11.4.1794 60.a 
2) Mari, Ragule Kustavi lesk, Paksu Hansu 2. naine 
~1690 – 23.4.1766 Sürgavere, 80.a/ vana Pakso Hansu 
lesk Mari 
Hantsu ja Triinu abielu enne 1700: Habsali Jüri t Triinu 
Hantsu 2. abielu 1743: Paksu Hans Sürgaverest ja Ragule Kustavi lesk Mari 
Hansu ja Triinu lapsed: 
1. Paksu Samuel. 30.10.1700 – 7.7.1772; Paksu Jaagu p Hants ja Triinu (Habsali Jüri t), vad Paksu Jüri n 
Ello, Mikko Jaan; 226 
- 1. ab enne 1730: Madde 
- 2. ab 1752: Paksu Samel ja Pulli Tiidu Mihkli t Anno Eprast 
2. Mari. 4.2.1703 – 20.5.1704; Paksu Jaagu Hants ja Triinu, vad Raguna Ado n Eva, Raguna Pärtel 
3. Madli. 17.6.1706 – Paksu Jaagu Hans-Triinu, vad Udeküla Pärna n Madli, Raguna Pärtli n Kärt, Kange 
Mardi Peetri Hans (Hantsu õemees) 
4. Tõnis. 23.12.1708 – Paksu Jaagu Hants ja Triinu, vad Udek. Pärna Jüri, Paksu Jaagu t Greet (Hantsu 
õde), Raguna Pärtli sul Kustas 
5. Triinu. 29.12.1715 – Paksu Hans ja Triinu, vad Juhan Niklas, Ragune Madle, lesk, Ragune Adami t Mari 
6. Jüri. 6.4.1717 – Paksu Hans ja Rino, vad Paksu Hansu Jüri, Anni Jüri n Maret 
- Paksu Hansu p Jüri Udekülast leeris 1739 (isa Hants elus) 
- ab 1744: Paksu Hansu p Jüri Udekülast ja surnud Käo Jaagu t Madle 
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7. Hans. 30.5.1720 – 28.7.1723; Paksu Hans ja Rino, vad Vallola Pertel, kõrtsu Ott, Harjate Jüri, Paksu Jüri n 
Ello 
8. Reet. 19.5.1725 – p 1748; Paksu Hans ja Trino, vad Ragune Jüri n Ello, Paksu Jaagu n Kert, Ragule Ado 
p Jaan 
- Paksu Hansu t Reet Sürgaverest leeris 1740 (isa Hans elus) 
- ab 1748: Paksu Hansu t Kreet Sürgaverest ja Pallitse Mihkli p Ado Mäekülast 
PR 1716-1740 Sürgavere: Pakso Hans ja Riinu, Hansu vanemad Jaak ja Kai 
 
PAKSU JAAK JA KAI 
236. Paksu Jaak 
~1650 – 25.5.1721 Sürgavere Udeküla/ Paksu Jaak 
237. KAI 
~1650 – 15.1.1723 Sürgavere Udeküla/ Paksu 
Jaagu lesk Kai 
Jaagu ja Kai lapsed: 
1. Paksu Hans. ~ 1670-75 – 20.9.1755; 230 
- ab 1698-1700: Habsali Jüri t Triinu  
2. Mari. ~1673  – p 1700 
- ab 1693: Paksu Jaagu t Mari Udekülast ja Päraküla Miku vend Jaan  
- lapsed: Maret 12.1700  
3. Mart. ~1682 – p 1702 
- 1701 mitme lapse vader 
- ab 1702: Paksu Jaagu p Mart ja Udeküla Piärna t Mari 
4. Anno. ~1680 – p 1700 
- ab 1700: Paksu Jaagu t Anno ja Raguna Hantsu p Hants 
5. Triinu. ~1684 – p 1704 
- ab 1704: Paksu Jaagu t Triinu ja Kange Mardi Peetri p Hants 
6. Kai. ~1685 – p 1705 
- ab 1705: Paksu Jaagu t Kai ja Tindi Hantsu kasvandik Juhkam 
7. Greet. 5.3.1691 – isa Paksu Jaak Udekülast, vad M. de Molin, Viljandi härra tüdruk Mai, Udeküla Villem 
8. Jaak. 16.12.1693 – p 1726; Paksu Jaak Udekülast, vad Paksu Jüri, Udeküla Piärn, noore Paksu Jüri n 
Ello 
- ab 1717: vana Paksu Jaagu p Jaak Sürgaverest  ja Sarukse Jaagu t Trino Olustverest 
- lapsed: Hans 8.1722, Jaak 7.12.1724, Mart 13.10.1726 (ema Rino) 
PR 1716-1740 Sürgavere: Pakso Hansu vanemad Jaak ja Kai 
 
LESTI SEPA MATS JA MARI 
228. Lesti (Sepa) Mats, Leeste Tõnise p   232 
~1700/1705 – 19.5.1778 Vastemõisa Epra, 75a 
Leeste Tõnise Mats Vastemõisast leeris 1723 
229. 3) MARI, Matsi 3. naine 
~1715/1720 – 1.5.1765 Vastemõisa, 50a 
1) EVA, Herma Mardi Jüri t Vastemõisast. Matsi 1. 
naine 
~1706 – 7.6.1744 Vastemõisa 
2) PABBO, Lauri Jaani t. Matsi 2. naine 
~1720 – 16.5.1756 Vastemõisa 
Matsi 1. abielu 1726: Leeste Tõnise p Mats ja Herma Mardi Jüri t Eva Vastemõisast 
Matsi 2. abielu 1744: Lesti Sepa Mats ja surnud Lauri Jaani t Pabbo Eprast Vastemõisa vallast 
Matsi ja Mari abielu ~1756. S-Jaani meetrikas kirjet ei ole, Mari võis olla Pilistvere või Viljandi Jaani 
kogudusest 
Matsi ja Eva lapsed: 
1. Lesti Tõnis. 2.10.1727 – p 1780-e 1796; Leeste Tõnise Mats ja Eva, vad Paisto Tõnis, Pallitse Pärt, 
Leeste Jüri Tõnis 
- Lesti Matsi p Tõnis Vastemõisast leeris 1748 
- 1. ab enne 1758: n Rõõt, p Ado 20.10.1759, Eva 30.10.1763, Ann, Kadri, Tõnis 25.12.1774, Mari 
13.5.1777, Jüri 4.8.1780 
- 2. n Mari 
- PR 1766-1780 Vastemõisa: Lesti Tõnis ja 1.n Rõõt/ 2.n Mari – lapsed Ado, Eva, Peter, Ann 
17.4.1770, Kadri 4.1772, Tõnis 25.12.1774, Mari 
- PR 1780-1805 Vastemõisa: Lesti Tõnis ja Mari, Tõnis suri selles vahemikus 
- Tõnise poja Ado poja Ado perekonnanimeks sai Lestorf 
2. Anno. 3.1730 – p 1747; Lesti Mats ja Eva, vad Herma Tõnis, kubjas, Varese Jaani n Anno, Härma Mardi 
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Jüri Matsi n Mari 
- Lesti Sepa Matsi t Anno Vastemõisast leeris 1746 
- ab 1747: Lesti Tooma Matsi t Anno Eprast ja Kildo Tõnis? 
3. Kadri. 8.11.1732 – p 1749; Leesti Mats ja Eva, vad Varese Jaan, Parduse Matsi n Mari, Pallitsa Perdi n 
Reet  
- leeris 1749 
4. Pert. 21.8.1735 – p 1758; Leesti Mats ja Eva, vad Herma Tõnise Hans, Herma noore Tõnise p Jüri, 
Herma Mardi Matsi t Kadri 
- Sepa Mardi p Pert Vastemõisast leeris 1756 
- ab 1758: Lesti Tooma Matsi p Pert Vastemõisast ja surnud Perdi Jaani t Made Põhjakast ? 
5. Jaan. 24.5.1738 – p 1785-e1796; Lesti Mats ja Eva, vad … Schneider, Mardi Jüri p Jüri, teise Lesti Matsi 
n Kai 
- ab 1764: Leesti Matsi p Jaan Eprast ja Jabura Jaani t Ann Taiverest 
- PR 1766-1780: Jaan ja Ann, lapsed: Eva, Mihkel 4.1768, Mats 12.12.1771, Ann, Jaan 
- PR 1780-1805: Jaan ja Ann – lapsed: Eva, Madli, Mats, Ann, Tavid, Mari 8.5.1882, Anno 4.4.1885; 
Jaan suri selles vahemikus 
6. Tiiu. 26.3.1741 – p 1762; Lesti Sepa Mats ja Eva, vad Pallitse Andrese n Mall, Pallitse Perdi p Jaan 
- ab 1762: Lesti Sepa Matsi t Tiiu Vastemõisast ja Sagesaare Peedi p Jaani kasvandik Jaan 
7. Mats. 2.12.1743 – p 1766; Lesti Sepa Mats ja Eva, vad Pallitse Perdi p Andres, Lesti Jaagu n Ell, surnud 
Pallitse Matsi p Jaan 
- ab 1766: Lesti Matsi p Mats Vastemõisast ja Abja Mardi Reinu t Mari Keritast –  
- t Rõõt  26.9.1767 
Matsi ja Pabbo lapsed: 
1. Mart. 29.1.1748 – p 1773; Lesti Sepa Mats ja Pabbo 
- ab 1773: Lesti Matsi p Mart ja Nõmme Peedi t Kadri 
2. Jüri. 23.1.1750 – Lesti Sepa Mats ja Pabbo 
3. Ado. ~1754 – p 1805 
- ab 1777: Lesti Matsi p Ado/ Lesti Tõnise vend Vastemõisast ja Paksu Käspre t Anno Sürgaverest - t 
Ann 15.12.1778 
- PR 1780-1805: Ado ja Anno   
- lapsed: Ann, Mari 2.1781, Kai, Mats, Anno, Ado, Tavid, Jüri 2.7.1996/7, Tõnis 28.4.1799 
Matsi ja Mari lapsed: 
1. Mari. 26.6.1757 – p 1806; Lesti Mats ja Mari, vad Kabuna Matsi p Jüri n Kadri, Lesti Tõnis, PM s.m 
Hinriku n Kadri 
- PR 1796-1806 Vastemõisa: Lesti Tõnise õde Mari – jäi vanatüdrukuks 
2. Eva Tomasson (Paksu Tooma n). 28.6.1760 – 5.8.1833; Lesti Sepa Mats ja Mari, Kalmute Mardi n Eva, 
Tolli Jaan; 225 
- ab 1782: Paksu Sameli p/ Paksu Tõnise sulane Toomas Sürgaverest ja Lesti Matsi t Eva, Tõnise õde 
Vastemõisast 
PR 1717-1740 Vastemõisa Hilpaka: Matsi vanemad Leeste Tõnis ja Anno 
PR 1757-1765 Vastemõisa Epra: Lesti (Sepa) Mats ja Mari  
PR 1766-1780 Vastemõisa: Lesti Matsi tütar Eva elas oma venna Tõnise peres; samas elasid Lesti Matsi 
lapsed Ado ja Mari (26.6.1757) 
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LESTI TÕNIS JA ANNO 
 
232. Leeste (Lesti) TÕNIS 
~1675 – 8.3.1736 Vastemõisa Ilbaku/ Leeste Tõnis 
Tõnise ja Anno laste sünniandmeid meetrikaraamatus 
Lesti/Leeste nimega ei ole, tõenäoliselt kutsuti neid sel 
ajal teisiti. Esimest korda ilmuvad nad Leeste nimega 
S-Jaani personaalraamatusse 1717-1740, mille 
esimesed kanded on tehtud aastatel 1716-1718.  
233. ANNO 
~1680 – 14.11.1743 Vastemõisa/ Sepa Lesti Matsi 
ema Anno 
Tõnise ja Anno tõenäoline abielu 1.1696: Pallitse Matsi p Tõnis ja Järevere Proso t Anno 
Tõnise ja Anno lapsed:  
1. Lesti Sepa Mats. ~1702 – 19.5.1778; 228 
- leeris 1723 
- 1. ab 1726: Leeste Tõnise p Mats ja H.Mardi Jüri t Eva Vastemõisast 
- 2. ab 1744: Lesti Sepa Mats ja surnud Lauri Jaani t Pabbo Epra Vastemõisast 
- 3. ab ~1756: Mari (Suure-Jaani meetrikast ei leidnud) 
2. Mari. ~1710 – 16.5.1722 (Leeste Tõnise tütreke) 
PR 1716-1740 Vastemõisa Ilbaku: Leeste Tõnis ja Anno 
PR 1716-1740 Vastemõisa: Leeste Tõnis ja Anno, poeg Mats 
Vakuraamat 1724 Vastemõisa Epra: peremees Lesti Tõnis 
 
PULLI TIIDU MIHKEL ja REET 
350. Pulli Tiidu MIHKEL, Pulli Tiidu ja Anno p  272 
26.8.1716 Vastemõisa Epra – p 1765 Vastemõisa Epra 
Pulli Tiidu p Mihkel leeris 1736 
275. Reet, Tarine Tohvri Jüri ja Kärdi t     
10.9.1720 Vastemõisa Mäeküla – pärast 1745 
Vastemõisa  
Mihkli ja Reeda abielu 1738: Pulli Tiidu p Mihkel ja Tarine Tohvri t Reet Mäekülast 
Mihkli ja Reeda lapsed:  
1. Anno (Paksu Sameli n). ~1725-35 – 7.8.1792; 227 
- ab 1752: Pulli Tiidu Mihkli t Anno ja Paksu Samel. Pulli Tiidu p Mihkel sündis 26.8.1716 ja abiellus 
Reedaga 1738. Anno hilisem võimalik sünniaeg 1734-35, pigem 1725-34. Anno ei saa olla Pulli Tiidu 
poja Mihkli tütar, kuna tema tõenäolisel sünniajal olid Mihkel ja tema n Reet veel lapsed. Anno ja Pärt, 
keda samuti nimetatakse Pulli Tiidu Mihkli pojaks, võisid olla Mihkli ja Reeda kasulapsed.  
- Pulli Tiidul ja Anul võisid vanas eas sündida t Anno ja p Pärt, keda kasvatas nende poeg Mihkel. Neil 
sündis lapsi väga tihedalt, viimane teadaolev laps Tiit sündis 5.1727. Anno ja Pärdi sünd vahemikus 
1728-37 oleks ebatõenäoline, pealegi oli Pulli Tiidul poeg Pärt, kes sündis ~1711 ja abiellus 1731.  
- Anno ja Pärt võisid olla Reeda vanemate nooremad lapsed, Tarine Tohvri Jüri ja Kärdi surmaega ei 
ole otsinud.  
- Anno ja Pärt võisid olla Mihkli õe-venna lapsed.  
- Muidugi on võimalik, et meetrikaraamatu täitja kirjutas Anno ja Pärdi päritolu valesti.  
- 1751 oli leeris Sarise Mihkli t Anno Vastemõisast? Millisest külast? Kas on PR 1757-1765? kas 
Sarise Mihklil sündis lapsi 1725-35? 
2. Pärt. ~1735-37 – p 1755 
- Pulli Tiidu Mihkli p Pert leeris 1755, Mihkli ja Reeda lapse kohta samuti liiga varajane sünniaeg.  
- Millal abiellus? 
3. Mari. 30.11.1740 – Pulli Tiidu Mihkel ja Reet, vad Pulli Tiidu Perdi n Mari, Varese Mart 
4. Kert. 15.4.1743 – Pulli Tiidu Mihkel ja Reet, vad isa õde Reet, Jabura Hinriku n Mall, Kootsi Mihkli Jaan 
5. Tiit. 16.07.1745 – Pulli Tiidu Mihkel ja Reet, vad Alaküla Hansu Tõnu, Laso Hinrik, Anni Jaani n Kadri 
6. Jüri. 28.3.1748 – Pulli Tiidu Mihkel ja Maret, vad Väljaotsa Tooma n Maret, Tohvri Jüri p Mihkel 
Vakuraamat 1744 Vastemõisa Epra: peremees Pulli Tiidu Mihkel (Tiidu poeg) 
PR 1757-1765 Vastemõisa Epra: Pulli Tiidu Mihkel ja Reet (Tarine Tohvri Jüri ja Kerdi t, s 10.9.1720), p Tiit 
PR 1716-1740 Mäeküla: Tarine Tohvri Jüri ja Kert (Reeda vanemad); Jüri ja Kerdi abielu 1704 
PR 1716-1740 Mäeküla: Tari Jaani Tohvri Jüri ja Kert (Mihkli naise Reeda vanemad) 
 
Rahvusarhiivist pärit andmed Paju Hansu kohta 
Mare Väli andmetel 
Eestist teaduse ajaloo üheks lõpuni lahendamata probleemiks Tartu ja hiljem Göttingeni ülikooli 
füüsikalise keemia professori Gustav Heinrich Johann Apollon Tammanni päritolu. Sissejuhatuse võib 
leida Hannes Tammeti kirjutisest "Kaks haru Tammannite suguvõsast". Gustav Tammanni kõige 
kaugem teada olev esiisa oli Sürgavere valla Paju talu sulane Hans, kelle vanemate ja täpse sünniaja 
kohta ei ole seni leitud dokumentidega tõestatud andmeid. 18-ndal sajandil ei olnud talupoegadel veel 
perekonnanimesid ja kirikuraamatutes nimetati neid reeglina eesnime ja isanime järgi, millele sageli 
lisati ka vanaisa nimi. Paju Hansu nimetati tolle aja dokumentides aga ilma isanimeta "Paju Tõnise 
väimees Hans". Hans suri 1787. aastal enne perekonnanimede panemist. Paju Tõnisel ei olnud poegi ja 
kui ta 1798. aastal suri, siis sai Paju peremeheks Hansu poeg Mihkel (*1773), kelle perekonnanimeks 
kirjutati 1826. a. revisjonilehes Jerrmann. Ka Mihkli poeg Jaan (*1805), kellest sai hiljem Gustav 
Tammanni vanaisa, registreeriti 1826. a. perekonnanimega Jerrmann. Jaan sai hiljem Sangaste krahv 
Bergi juures mõisavalitsejaks ja kirjutas enda nime Johann Tammann. Perekonnanime muutmise 
põhjuste kohta võib praegu teha vaid oletusi. Üks võimalus on, et Hans pärines hiljem Tammanni nime 
saanute suguvõsast, mida perekonnanimede panemisel aga ei arvestatud, ja pojapoeg Jaan otsustas 
tehtud vea parandada. Selguse saamiseks on tarvis koguda andmeid Paju Hansu päritolu kohta. Mare 
Väli poolt Hannes Tammeti küsimustele saadetud vastusest võib leida andmeid ja arutlusi, mis on 
allpoolt esitatud lühendatud kujul: 
Paju Tõnise väimees Hans (~1741 – 24.01.1787, 46a) ja Paju Tõnise tütar Kadri  
Leer 1766: Paju Tõnise t Kadri Sürgaverest 
Hansu tõenäoline leeriaeg 1759-62, Suure-Jaani nimistust Sürgavere kandist Hansu-nimelist leerilast ei 
leidnud. 
ab 1766: Lukuse Jaani sulane Hans Viljandi kihelkonnast Sürgavere vallast ja Pajo Tõnise t Kadri. 
Hansu ja Kadri abielukande kõrval samuti Viljandi kihelkonnast Sürgavere vallast Lukuse Hansu p Tavet ja 
Parduse Mihkli t Kadri Vastemõisast Kabilast. Talukoha/küla nimi sama – võisid olla kuidagi suguluses? 
Hansu vaderite hulgas oli ainult Pajo Ado Jüri vend Tavit. Kas tegu võib olla 1766 abiellunud 
Tavetiga,  Selleks tuleks uurida Pajo Ado Jüri päritolu. 
PR 1798-1822 Viljandi Pauluse kogudus Sürgavere Lukuse: Lukuse Ado, Lukuse Jüri jt, Lukuse Hans. 
Hansu ja Kadri lapsed:  
1. Tõnis. 14.11.1769 – Paju Tõnise väimees Hans ja Kadri, vad Mörioja/Mägioja Hans, Pajo Ado Jüri vend 
Tavit, Sürgavere karjatse Jaani n Madli 
2. Maret või Mari ja Kai. 28.1.1772 – Paju Tõnise väimees Hans ja Kadri, vad … sul Jaan, Pajo Tõnise 
saunamehe Mihkli n Kai, Sürgavere Valtini Jaani kasvandik Eva, Paju Jüri sulane Juhan, Paju Jüri 
sulase Jüri n Kai, Paju Tõnise  
3. Mihkel Jerrmann. 7.3.1773 – Paju Tõnise väimees Hans ja Kadri, vad Lemeti Jüri sulane Mihkel, Lukuse 
Ado väimees Tõnis, Tindi Mihkli n Kadri  
Mihkel oli Jaan/Johann Tammanni isa 
4. Mari. 9.11.1776 – Paju Tõnise väim. Hans ja Kadri, vad Pajo Tõnise sulane Jaan, Paju Ado n Anno, Paju 
Tõnise tüdr Ann 
5. Hans. 29.9. 1779 – Paju Tõnise väim. Hans ja Kadri, vad Paju Tõnise teine väim. Hans, Paju Tõnise t Eva, 
Sürgavere? Olo Andrese p Mart 
6. Jaan. 27.11.1782 – Paju Tõnise väim. Hans ja Kadri, vad Paju Tõnise väimees Jaan, Paju Tõnise 
saunamehe Hinriku n Mari, Paju Tõnise sulane Tõnis või Tõnu 
7. Tõnu. 15.8.1785 – Paju Tõnise väim. Hans ja Kadri, vad Sepa Jaagu väimees Tõnu, Paju Jüri p Ado, Paju 
Jüri t Maret 
PR 1766-1780 Sürgavere Kelliste: Pajo Tõnis ja Mari, tütar Kadri, mees Hans, l-d Tõnis, Mari, Mihkel, Mari, 
Hans. 
PR 1780-1805 Sürgavere Kelliste: Paju Tõnise talu – Hans (surnud), Kadri ja nende lapsed  
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Kadri ja Hansu laulatuse sissekanne ütleb, et Hans oli Lukuse Jaani sulane Viljandi kihelkonnast 
Sürgavere vallast. Seega võib Hans pärineda Viljandi koguduse aladelt. Aga Viljandi Pauluse 
koguduse personaalraamatud algavad alles 1798. aastast (selleks ajaks oli Hans juba surnud) ja 
sünnimeetrika 1749. aastast (Hans sündis kindlasti varem). Hansu-Kadri laulatuse sissekande kõrval 
oli teine Viljandi kihelkonna poiss Tavet, kes oli samuti Lukuse talust, täpsemalt Lukuse Hansu poeg. 
Väike tõenäosus on, et kui kaks ühe kandi poissi ühel ajal naise võtsid, siis võisid nad omavahel 
suguluses või vähemalt kuidagi seotud olla. Taveti nimi ei ole Suure-Jaani koguduse aladel väga 
levinud nimi. Sellenimelisi on kergem üles leida. Lukuse nimi (Lukuse Ado väimees Tõnis) esineb ka 
Hansu poja Mihkli vaderite hulgas.  
Mare Väli otsis Paju Tõnise väimehe jälgi ka Viljandi Jaani ja Pauluse koguduse kirikuraamatutest ja 
leidis Lukuse ja Kookla taludest 1760-ndatel mitu Hansu, kes olid sel ajal sündinud laste vaderid ja 
võisid olla Paju Tõnise väimehe potentsiaalsed kandidaadid. Enamus leitud Hansudest võtsid peatselt 
endale naise, nende laulatused olid kirjas Viljandi koguduses. Kaks Hansu – Kookla Jaagu ja Jüri 
sulased? – olid vaderiteks 1764 ja 1765. Üks neid abiellus 1765, teine 1766. Kaks Sürgavere kandist 
vaderiks olnud Hansu jäid aga Viljandi koguduse meetrikas kadunuteks. 1764. aastal oli Luguse Hansu 
ja Mari poja Jaani vaderid Luguse Jaani või Jüri või Jaagu? poeg Hans ja Kulbi Mihkli p Hans. 
Esimese Hansu isa nimi on raskesti väljaloetav, aga üsna selgelt on kirjas, et ta oli Luguse ? poeg. 
Äkki võis tegu olla Hansuga, kes kaks aastat hiljem abiellus Paju Tõnise tütre Kadriga? Tema 
abielukirjes 1766 on kirjas, et ta oli Luguse Jaani sulane. Suure-Jaani meetrikaraamatute puhul võib 
paaril juhul tõdeda, et noormees, kes ei olnud veel peremees või siis peremehe poeg, pandi kirja selle 
talu sulasena, kuigi isa oli elus või isegi veel peremees. Päritolust olulisem tundus olevat 
positsioon/roll talus. Võimalik, et Luguse Jaani/Jüri/Jaagu p Hans oli juba enne 1764 abiellunud, võttis 
naise aastaid hiljem või jäigi vanapoisiks. Otsingut raskendab asjaolu, et pole päris selge, kelle poeg 
see Hans ikkagi oli – Jaan, Jüri, Jaak või ? Need nimed olid sealkandis väga levinud. Muidugi võiks 
uurida ka Kulbi Mihkli poja Hansu käekäiku (sirvides keskendusin ainult Kookla ja Luguse nimedele). 
Paju Tõnise väimehe kolmanda poja nimi oli Mihkel! Esimeses järjekorras pandi lastele ju oma 
vanemate nimed. Paju Tõnise väimehe Hansu esimene poeg Tõnis oli Kadri isa järgi, teine poeg 
Mihkel võis olla Hansu isa järgi. Aga tõesti – need on ainult hüpoteesid.  Muidugi võis Hans olla 
vallaslaps või kasvandik, kelle vanemad surid varakult. 
Viljandi koguduse personaalraamatuid sellest ajast kahjuks ei ole, need algavad 1798. aastast, aga siis 
oli peale kasvanud juba uus põlvkond. Oluliseks allikaks oleks leerilaste nimekirjad, aga ka need 
puuduvad. 1760-70-ndatel oli Viljandi koguduse Sürgavere ala suurem tegija ja tõenäoliselt peremees 
Luguse Hans, kelle lapsed sel ajal abiellusid (t Ann ab 1772 (oli Mari Villemi vanaema), t Liso ab 
1777, t Mari vad 1770, p Taavi ab 1766, pojad Ado (n Ell) ja Jüri (n Ann) said 1770ndatel juba 
usinasti lapsi. Oli ka Luguse Jaan, kes tõenäoline abiellus 1762 Maiga, nende l-d olid Hans 1765, Ado 
1768, Jaak ja Mari 12.1770. Selle Jaani laps Paju Hans kindlasti ei olnud, kuna abiellus enam-vähem 
samal ajal. Kui Hansu isa oli Luguse Jaan/Jüri/Jaak, siis ta võis 1760-ndatel olla juba surnud või 
vähemalt ei olnud enam selles eas, et olla ristivanem. Huvitavaid avastusi võiks pakkuda ka Kulbi 
Mihkli ja tema järeltulijate uurimine. 
Suure-Jaani koguduse personaalraamatus 1757-1765 on kirjas Tehvane Hansu ja Kärdi sulane Hans, 
kelle nime juurde on hiljem kirjutatud "Paio Tönnise koduvei". See on esimene seni leitud kirjalik 
teade Paju Hansu kohta, kuid ka siin ei ole andmeid tema päritolust. 
Vastust küsimusele – miks Hansu poja Mihkli poeg Jaan võttis endale hiljem Tammanni perekonna-
nime – leitud andmestik ei anna. Üks pidepunkt on see, et Hans oli tõenäoliselt pärit Sürgavere 
Viljandi koguduse alalt ja ka Jüri Tammanni naine Mari pärines sealtkandist. Jaan ja Jüri olid 
üheealised, käisid koos koolis ja toimetasid koos Sürgavere mõisas, ning olid tõenäolised üsna 
lähedased. 
Eesti vaimu sünniareaal asub Suure-Jaanis  
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Suure-Jaani vallast pärit teadlane ja loodusemees, kadunud Jaan Lepajõe on öelnud: 
«Loovisikute loomingu täielikuks mõistmiseks tuleb tunda neid olusid, milles meistrite anne, 
oskused, elu- ja kunstifilosoofia on kujunenud.»  
Eesti on huvitav maa, selle rahvas on väikesearvuline, kuid andnud teaduses, spordis ja 
kunstis siiski arvukalt laias maailmas tuntud tegelasi. Näiteks maalikunstniku Johann Köleri, 
jõumees Georg Lurichi, graafik Eduard Viiralti ja maletaja Paul Kerese.  
Väga omapärane koht on Viljandimaal Vastemõisa vald ja Suure-Jaani ümbrus, praeguse 
Soomaa põhjapoolne serv. Nimelt moodustus seal XIX sajandil tähtis eesti vaimu sünniareaal, 
millest nüüd, kooliaasta algul, on väga sobilik juttu teha.  
Ivaski külas Kõõbral on sündinud maalikunstnik Johann Köler (1826—1899). Paar 
kilomeetrit eemalt Aaviku talust pärinevad teadlased, Eesti zooloog ja Eesti hüdrobioloogia 
rajaja, 1940. aastal lühikest aega Tartu Ülikooli rektor olnud professor Heinrich Riikoja 
(1891—1988) ja tema vend, tehnikateadlane dotsent Helmut Riikoja (1909—1990). Nende isa 
Hindrik Reichenbach elas nimelt selles talus.  
Kõõbralt umbes kahe kilomeetri kaugusel asub Mustikse-õue talu. Seal sündis ja kasvas 
noorelt surnud andekas kunstnik Peet Moorats (1881—1908). Tema annet tunnistati 
Peterburis, temas nähti koguni Johann Köleri mantlipärijat.  
Peet Moorats asuski maalikunsti õppima Peterburis. Tema annet oli märganud õpetaja Hans 
Kapp (1870—1938), helilooja Joosep Kapi poeg. Peet Moorats lõpetas Peterburis Stieglitzi 
Kunsttööstuskooli viis klassi ühe aastaga.  
Kõõbrast linnulennult kaheksa-üheksa kilomeetrit eemal, lausa raba küljes on Hüpassaare. 
See on helilooja Mart Saare (1882—1963) sünnikodu.  
Kõõbra vahetus läheduses paikneb Lemmakõnnu küla, kus Vahemurru talust sirgus 
põllumajandusnõuandja Ado Johanson (1874—1932) ja lausa rabade keskelt Käära talust 
kõigile väga tuntuks saanud kirjanik Albert Kivikas (1898—1978).  
Vastemõisast on pärinenud ka tuntud keeleteadlane, Tartu Ülikooli dotsent Paula Palmeos 
(1911—1990) ja bioloog Maia Pork (sündinud Hein, 1929—1979).  
Kui veelgi laiemalt haarata, siis on siinkandis moodustunud koguni omapärane fenomen, 
niinimetatud Kaansoo—Suure-Jaani—Vastemõisa kolmnurk.  
See kolmnurk on andnud Eestile mitu rahvuskultuuri rajajat, näiteks rahvaõpetajad ning 
muusikud Joosep (1833—1894), Hans (1870—1938), Artur (1878—1952), Villem (1913—
1964) ja Eugen Kapp (1908—1996).  
Kaansoo lähistel Pärassaares sündis Lydia Koidula vanaema, Johann Woldemar Jannseni ema 
Mall Kuldkepp (1794—1873). Suure-Jaani lähistel Põhjaka külas Kolgiojal sündis Anton 
Hansen Tammsaare isa Peeter Hansen (1841—1920), keda hüüti ka Albu Peeteriks, ning 
Karjasoo külas Jüriõuel ema Ann Bakhof. Anton Hansen Tammsaare ema ja isa abiellusid 27. 
veebruaril 1872.  
Mart Saar lõi siin Marie Heibergi sõnadele koorilaulu «Põhjavaim», mille tekstides leiame 
sõnalist või mõttelist sarnasust Friedebert Tuglase novelliga «Jumala saar». Siin rabade 
servas, Hüpassaare metsade kohinat kuulates leidis helilooja Mart Saar selle südamesse 
tungiva elu- ja loodushümni lõpliku viimistluse idee, mille loomisest nüüd on möödunud üle 
üheksakümne aasta.  
Ja nagu on seletanud agronoom, maaviljelusteadlane, filosoof ja mõtleja professor Jaan 
Lepajõe (1928—1999), kes on ka ise Navesti jõe kaldal asuvast põlisest Lepakose talust pärit, 
peaks selles piirkonnas olema Põhjavaimu looduse ja kultuuriloo kaitseala. See piirkond 
tõestab tema meelest ilmekalt Põhjala looduskeskkonna mõju kultuuriloomele.  
Eesti rahvale rasketel aegadel, XVI ja XVII sajandil, koondus siia harva asustusega kohta 
metsade ja soode varju palju inimesi mujalt.  
Sünnikohast sundisid neid põgenema maapuudus, nälg ja katk.  
Niisiis ristusid selles kolmnurgas läänest ja idast, põhjast ja lõunast alguse saanud geneetilised 
mõjud. Seetõttu tekkis just siin vajalik genofond andekate inimeste sünniks. Pärilik andekus ja 
võimed ilmutasid end aga alles XIX sajandil, mil olid paranenud majandus- ja haridusolud.  
Just nii on arvanud Jaan Lepajõe ühes oma koduloo-uurimuslikus artiklis, pidades 
geenitsentrit Suure-Jaani—Vastemõisa—Kaansoo kolmnurgas unikaalseks nähtuseks, mis 
vajaks tõhusamat tutvustamist ja lausa kaitset. 
 
Aleksander Tammanni perekonnakroonika 
 
Järgnev tekst on Hannes Tammeti 
poolt ümber kirjutatud Aleksander 
Tammanni dateerimata käsikirjast. 
Originaali kirjaviisi on korrigeeritud 
väga vähe. Vasakul pildil on näitena 
esitatud käsikirja esimese lehekülje 
koopia. Aleksander Tammann 
(eluaastad 1911 –1980) oli Tamme 
Jaan Tammanni (1832 –1914) 
pojapoeg ja eestistamisel valis ta enda 
uueks perekonnanimeks Tammet. 
 
 
Põlvnen esivanematest, kes elasid Põhjasõja ajast alates Viljandi maakonnas, Suure-Jaani 
Kihelkonnas, Sürgavere vallas, Tamme talus. 
Seal, kus asub nüüd minu esivanemate talu, olnud Rootsi ajal Nipi mõis, mille aset 
näidatakse veel talu krundil oleval "Keldrimäel". Pärast kaotatud mõis ja asemele asutatud 
kaks Tamme nimelist talu ja vesiveski, sest koht on järve kaldal, millest läbi voolab 
Lemmjõgi, Navesti jõe haru.  
Tamme tallu asunud elama Põhjasõja lõpul minu esiisa, nimega Tõnis. Ta tulnud sama 
kihelkonna Taevere vallast, Tamme talust, mis nimeline talu nüüdki veel asub Taevere vallas 
Navesti jõe kaldal, kus ka vesiveski on. Arvatavasti oli seal ka vanal ajal vesiveski, ja Tõnis 
kutsutigi sealt Sürgaveresse, et asutaks ka seal vesiveski. Talude nimi "Tamme" ei ole 
tekkinud mitte tammepuu nimetusest, vaid veskitammi nimetusest, mis pärit saksakeelsest 
sõnast "Damm". Viimasest sõnast on tuletatud ka meie perekonnanimi "Tammann", mis 
vanades kirikuraamatutes kirjutati "Dammann", see tähendab tammi mees. 
Tõnisel oli viis poega: Tõnis, Madis, Jaan, Toomas ja Jüri*. Need nimed valitsevad meie 
perekonnas tänapäevani. 
                                                 
* Sürgavere mõisa 1795. aasta revisjonilehe järgi oli Tõnisel ja Annol sellel aastal viis last, kelle nimed vanuse 
järjekorras olid Jüri, Jaan, Madis, Mari ja Toomas. Vanem vend Jüri suri 33 aasta vanuses, põhjust pole 
revisjonilehtedel nimetatud. Madis ei olnud Jaanist vanem, vaid kolme aasta võrra noorem. 
Vanem vend Tõnis uppus Tamme järve. Kolmas vend Jaan sai minu esiisaks. Tema ei 
olnud aga Tamme talu peremees, vaid elas talu maa peal popsina, peremeheks sai temast 
vanem vend Madis. Siit peale jaguneb meie suguvõsa mitmeks haruks, mis omakorda edasi 
harunevad. 
Madise poeg Jaan kõrvaldati peremehe ametist joomise pärast ja asemele pandi 
peremeheks popsi Jaani poeg Jüri. See Jüri on minu isa vanaisa ehk minu vanavanaisa. Tema 
nime järgi hakati hüüdma minu esivanemate talu "Tamme Jüri" talu. Jüri sündis 1804 aastal. 
Ta abiellus Sürgaverest Kuninga talu tütrega, kelle nimi oli Mari, perekonna nimi oli Villem. 
See on minu isa vanaema ehk minu vanavanaema. 
Jüri ajal eraldati veski talust, ühtlasi asutas mõis veski juurde ka kõrtsi. 
Jüri ja Mari olid hoolsad töötegijad ja arukad talupidajad. Jüri ei suitsetanud tubakat ega 
joonud viina. Mõlemad olid sügavusklikud inimesed. Jüri oli suur kirjalugeja. Piibliraamatu 
oli ta kolm korda läbi lugenud, ka oli tema raamatukapis olemas kõik tolle aegne vaimulik 
kirjandus. Ühtlasi olid nad vennastekoguduse liikmed ja Jüri oli vennastekoguduses ettelugeja. 
Kuigi raske teoorjus rõhus talupidamist, sai Jüri oma aja kohta jõukaks meheks. Oma kolmele 
pojale pärandas ta igaühele 400 rubla. Mari suri 1872. aastal. Jüri elas vanema poja Jaani 
juures ja suri augusti kuus 1887. aastal. 
Jüril oli kolm poega ja kaks tütart. Poegade nimed olid Jaan, Jüri ja Tõnis; vanema tütre 
nimi oli Kadri , noorema nimi Ann. Kadri abiellus Lõhavere valla peremehe Tõnu Aibeliga; 
Anne võttis naiseks Vastemõisa valla Maasika talu peremees Jüri Stiem. Noorem vend Tõnis 
asus elama Saarde kihelkonda, Kilingi valda, Nõmme alevisse, kus hakkas kaupmeheks ja sai 
jõukaks meheks. Tema poeg Aleksander lõpetas Tartu Ülikooli, võttis osa ohvitserina 
Maailmasõjast, pärast oli mõnda aega Eesti Vabariigi saadikuks Ukrainas. Vanem tütar Marie 
sai mehele advokaat Reisikule. Marie Reisik oli Eesti Asutava Kogu liige ja on tuntud 
seltskonnategelane ja juhataja naisühingutes Tallinnas ja Tartus. Jüri keskmine poeg Jüri elas 
oma eluaja Tamme talu maa peal ja pidas sepa ametit. Tema lapsed elavad mõned Tallinnas, 
mõned Tartus. 
Jüri vanem poeg Jaan on minu vanaisa. Temast sai Tamme talu peremees. Kui talusid 
hakati müüma, siis oli Tamme Jaan üks esimestest, kes Sürgavere vallas oma talu päriseks 
ostis ja seda eluaja pidas. Oma järeltulijate õnnetuseks laskis tema mõisniku von Wahli 
hoiatustest hoolimata ostukontrahti panna oma noorema venna Tõnise nimi, et peremehe nime 
kaudu Tõnist päästa sõjaväeteenistuse kohustusest, nagu see tol ajal oli võimalik. Niisuguse 
väärsammu astunud Jaan oma isa tungival pealekäimisel. tagajärg oli see, et Jaan ostis oma 
töö ja vaevaga talu, ehitas sinna uued hooned, aga pärast Tõnise surma tunnistasid Tõnise 
pärijad Jaani ostetud talu omaks ja Jaan pidi oma viimased eluaastad, kui ta oli juba 82 aastat 
vana, omast talust lahkuma. Jaan oli laiema silmaringiga inimene, sest noores põlves oli 
käinud Suure-Jaani kihelkonnakoolis. Vallas oli ta lugupeetud inimene, oli mitmel puhul 
Sürgavere valla peakohtumees. Abielus oli ta Vastemõisa valla Leesmendi talu tütrega, kelle 
nimi oli Ann, sündinud Ihloff. Ta, see on minu vanaema Ann sündis 25. mail 1840. aastal, 
suri oma kümnenda lapse Kadri sündimise juures 14. juunil 1883. aastal. Vanaisa abiellus 
veel teist korda Eeva Mikalai'ga, kes pärit Vastemõisa vallast, Kabila külast, Pärdi talust, 
sündinud 7. aprillil 1855. aastal. Elab alles. Vanaisa Jaan sündis 30. aprillil 1832. aastal, suri 1. 
juunil 1914. a. Nad puhkavad kõrvuti vanaemaga Suure-Jaani surnuaial, kus nende 
kalmukünkaid ehib raudkivist raiutud hauasammas, püstitatud laste poolt 1. juunil 1926. 
aastal. Sealsamas on ka vanavanaisa Jüri ja vanavanaema Mari hauad. Suure-Jaani surnuaial 
puhkavad kõik minu otsesed esivanemad. 
Minu vanaisal oli kahes abielus elades 15 last. Neist elavad pojad Jüri, Gustav, Jaan, 
Juulius, Jaak, Martin ja August ning tütred Juulie, Kadri ja Miina. Vanem vend Jüri on 
Tallinnas kooliõpetaja, Gustav oli eluaja Läänemaal Tagavere mõisa valitseja, nüüd sealsamas 
asunik, Jaan on kodukohas rätsep, Jaak Abja alevis kaupmees, Martin ja August on 
raudteeametnikud. 
Juulius on minu isa. Ta sündis vana kalendri järgi 7. juulil 1878. aastal. Oma isamajja jäi 
minu isa Juulius kuni 5. eluaastani. Siis võttis ta endale kasupojaks Kõo valla Tõrvaaru 
kroonu metsavaht Jaan Linde, kelle abikaasa Mari põlvneb meie, see on Tammannide 
suguvõsast. Tõrvaaru kroonu metsavahi talus kasvas üles minu isa. Koolis käis ta esite 
Sagevere elementaarkoolis, kus kooliõpetajaks oli Gerretz, pärast jätkas õppimist Suure-Jaani 
kihelkonnakoolis, kus õpetajaks oli ärkamisaja üks agaraimast tegelastest ja laialt tuntud 
isamaalane Joosep Kapp. Pärast koolist lahkumist õppis minu isa Suure-Jaani alevis tisleri 
ametit tislermeister Krebs'i juures, oli siis hulga aega kasuisa abiline metsaasjanduse 
juhtimises. Praegu on ta tisleritöökoja juhataja ja mudeleerija Kohila paberivabrikus. Siin on 
ta töötanud üle 20 aasta. Kohila paberivabrikus olen ka mina sündinud ja üles kasvanud. 
Mina sündisin 7. juunil 1911. aastal. 
Meie suguvõsa teised harud on laiali valgunud iga taevakaare poole. Neid elab 
Viljandimaal, Tartumaal, Pärnumaal, Viljandi linnas, Tartus, Tallinnas, Pärnus ja mujal. Üks 
meie suguvõsa liige oli Tartu ülikooli professoriks, pärast asus elama Saksamaale. 
…………………… 
Järgneb teise tindiga kirjutatud osa, mis kirjeldab Harju maakonna algkoolide viimaste 
klasside õpilastele 1922. aastal korraldatud ekskursiooni Helsingisse. See osa on käesolevast 
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Ajaleht TEE KOMMUNISMILE 
Nr. 123 (6635) lk. 3 
20. oktoobril 1987 
 
Pikk ja käänuline tee 
KUNAGI ammu tuli Vastemõisa valla Tamme 
tallu koduväiks Tooma-nimeline mees. Tema 
poeg Jüri Ihloff oli lühemat kasvu, tugeva ke-
haehitusega tubli töötegija. Naiseks kosis Jüri 
naabertalus Tiitsul sündinud Ann Meini, kes 
oli vaikne ja rahuliku loomuga, aga väga kor-
ranõudlik ja täpne.  
Neil sündis neli last: Juhan, Jüri, Helmi ja 
Saara. Isa suri varakult, mil üks lastest oli alles 
poolteiseaastane. Ema elas aga väga vanaks, 
ainult mõni kuu jäi üheksakümnest puudu.  
Tammel valitsesid vanemate ja laste vahel 
head suhted. Selles peres ei kirutud mitte ku-
nagi ega räägitud taga küla inimesi. Omavahel 
vesteldi vaiksel toonil, kiirustamata, iga lauset 
järele mõeldes.  
Emal oli raske nelja last üksi kasvatada, 
kuid ta suutis anda neile kõigile tolle aja kohta 
hea hariduse. Juhan on koolis käinud 13 aastat: 
1 aasta Suure-Jaanis lasteaias, 3 aastat Kabila 
külakoolis ja 3 aastat Suure-Jaani kihelkonna-
koolis. 6 aastat õppis ta veel Viljandi Poeglaste 
Reaalgümnaasiumis, mille humanitaarharu lõ-
petas 1923. aastal.  
Tammel sirgunud inimesed on kõik tugeva 
iseloomuga ja väga töökad. Juhan ei tea oma-
ealiste sugulaste hulgas ühtegi suitsetajat ega 
viinaviskajat.  
Ühel sügisesel pühapäeval sõitsin Juhan 
Leesmäele külla, et pärida üht-teist tema elu 
kohta.  
«Kas lähme käime Tammel ära?» küsis Ju-
han ning lisas: «Ma võtan siis paar korvi ka 
külakostiks kaasa.»  
Poole tunni pärast olime Vastemõisas Jaa-
nioja kõrgete kuuskede all. Sellelt kitsalt met-
savaheteelt jääb Tammele vaid mõnisada 
meetrit. 
Juhan näeb välja oma aastatest paarküm-
mend nooremana, just nagu kuuekümne viie-
ne. Kunagisse kodukanti jõudes muutus ta 
mõtlikumaks, hakkas meenutama: «Vanaisa 
Toomas Ihloff ostis Tamme talu päriseks Sür-
gavere mõisniku von Wahli käest 23. aprillil 
1865. aastal. Enne seda elasid Tammel Rosen-
bergid. Talu suurus oli sel ajal 224 riia vaka-
maad (u. 82 ha). Põ1du oli 30 hektari ringis. 
Maad olid ühes tükis, ainult 8 vakamaa suuru-
ne heinamaa asus 30 kilomeetri kaugusel 
Vihtra soos.»  
Et talu osteti järelmaksuga, tuli maksta 100 
rubla ümber aastas.  
«Isa surma tõttu 1911. aasta oktoobris anti 
talu järgmise aasta kevadel rendile. Samal ajal 
määras Sürgavere vald talupere hooldajaks 
naabritalu Reinu peremehe Juhan Grünbergi. 
Tema, kauaaegne Sürgavere vallavanem, oli 
väga aus mees.  
Talu põllud olid 7-väljalises külvikorras. 
Umbes pool põllupinnast kuulus teravilja alla. 
Palju kasvatati segavilja, aga ka otra ja kaera. 
Rukkile tehti ristiku-timuti allakülv. Teisel 
poolel põldudest kasvatati peamiselt heina, 
hiljem ka juurvilja ja kartulit lüpsikarjale ja 
sigadele söödaks.  
Igast põllust jäi talupere kasutada üks va-
kamaa. Lepingujärgselt haris selle rentnik. Ka 
hobune oli antud kasutada rentniku poolt. Ema 
pidas sel ajal kaht lehma ja siga. Hiljem, rent-
nike vahetudes, sai põldu juurde võetud ja 
kasvas ka loomade arv. Esimese hobuse kinkis 
emale tema isa Tõnis Mein Tiitsu talust,» 
meenutas Juhan noid aegu. 1930. aastal sai 
Juhan talu enda kätte. Siis oli ta tasunud ka 
Tartu Panga Viljandi osakonnale ostuvõla vii-
mased 50 krooni. 1939. aastaks oli majapida-
mises juba 7-8 hobust ja üle 20 lüpsilehma. Sel 
aastal tootis Tamme talumajand 65 tonni pii-
ma, millest meiereisse viidi 52 tonni. Ülejäänu 
kulus vasikate üleskasvatamiseks ja oma pere 
toiduks. Ühel aastal müüdi Võhma tapamajale 
koguni 38 peekonit. Seega lüpsis Tamme ta-
lumajandi lehm aastas ligi 3200 kilo piima 
ning toodetud piima- ja lihakoguse suhe oli 
umbes 16:1.  
Juhan oli aktiivselt tegev ka ühiskondlikus 
elus. Üks suuremaid ettevõtmisi oli Vastemõi-
sa Piimaühisuse asutamine, mille juhatuse liige 
ta oli 15 aastat.  
Piimaühisuse asutamiskoosolek peeti 23. 
märtsil 1924. aastal. Siis otsustati piimandus-
instruktor M. Määri plaani järgi ehitada uus 
meiereihoone. Sisseseade telliti Piimaühingute 
Keskühisuselt «Estonia». Juhatusse valiti Peet 
Johanson Aukema talust, Jaan Soop Vanamõi-
sa talust ja Jaan Palmeos Õhatu talust. Jaan 
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Palmeose asemele valiti sama aasta sügisel 
Juhan Leesmäe.  
Agara tööga suudeti hoone sügiseks katuse 
alla viia ja 1925. aasta 30. aprillil hakati võid 
tegema. Tänu heale tahtele ja ühistundele are-
nes töö edukalt. 1925. aastal oli ühistul liik-
meid 70 ja piima toodi 552 254 kilo. 1931. 
aastal oli liikmeid juba 144 ja piima anti 1 843 
210 kilo. Esimese sordi või osa üldtoodangust 
püsis 96–100 protsendi vahel, see läks ekspor-
diks.  
«Aga endal süüa oli koduvõi ikka maits-
vam kui meiereivõi,» muheles Juhan.  
Vastemõisa Piimaühisus tasus kulud lühi-
kese ajaga ja see oli üks eeskujulikemaid maa-
konnas. See meierei on töötanud tänase päeva-
ni. «Kalju» kolhoos on hoonele teinud juurde-
ehitusi ning seal toodetakse peamiselt piima-
lõssi pulbrit.  
Tamme talu neljast lapsest läks Helmi juba 
1936. aastal mehekoju, mõni aeg hiljem lahkus 
sünnikodust Saara. Jüri ja Juhan naisevõtuga ei 
kiirustanud. Nemad jäid emale abiks talutööle. 
Tammel oli künnipõllu all igal aastal 13-14 
hektarit ja see hariti omal jõul. Juhan ise ehitas 
sauna, heinaküüni ja tolle aja kohta moodsa 
sealauda. Need hooned on praegugi alles.  
«Üheks heaks küljeks oli siis see, et tööde 
tegemisel polnud ühtegi sundijat ega kontrolli-
jat, ei ühtegi ülemust-spetsialisti. Kõik tööd 
jaotati pereliikmete vahel mõistlikult ära ja 
sellest peeti rangelt kinni. Ainsaks «sundijaks» 
ehk oli lõppresultaat, see on saak ja kasum. 
Ära jäid kõik vahepealsed toimingud, nagu 
igahommikune tööjaotus, käsud, keelud, tööaja 
ning palga ja preemiate arvestus ja välja-
maksmine, kvaliteedi kontroll. Ei tulnud ette 
ka varastamist, nagu nüüd tihtipeale juhtub. 
Aga risk on põllumehe tööl olemas, sest ei sõl-
tu ju saagid igakord temast endast, vaid ilmas-
tikust. Virelejaid talusid oli siinkandis vähe ja 
enamasti oli sellistes taludes ka kehv pere-
mees, kes tööd põlgas või ei osanud seda hästi 
teha» jutustas mu vestluskaaslane. Juhani ema 
hüüti külas Tamme mammaks ning kui teda 
kulakute nimekirja pandi, oli ta juba 73-
aastane. Juhuse tõttu sai mamma aga küüdita-
misest päev varem teada ja läks kodust ära.  
Juhan võeti kinni Viljandis (1949), kus ta 
töötas selleaegses ehitustrustis. Öösel see juh-
tus ja kohe algas ka pikk sõit Siberimaale. 
Küüditamise põhjus: kulakliku perekonna lii-
ge. Sama teed läks ka tema vend Jüri.  
Kümme aastat elas Juhan Leesmäe Baikali 
lähedal, Irkutskist 300 km põhja pool asuvas 
Ust-Uda külas. Algul oli ta ehitustööline sealse 
rajooni kommunaalosakonnas, hiljem sama 
osakonna laohoidja.  
Juhani enda arvates olid need aastad ta-
gantjärele mõeldes päris talutavad. Sinna kü-
lasse oli kokku sattunud juhuslik rahvas. Puu-
dust tunti meistermeestest, Juhan aga oskas 
kõiki puutöid: «Tellimusi uste, akende, lauda-
de, kappide ja muu taolise peale tuli nii palju, 
et ma ei jõudnud neid ära teha. Minult käidi ka 
laenamas. Raha mul ikka natuke üle jäi, sest 
viina ma ju ei joo. Mõni jäi võlgu ka, on seda 
veel siiamaale.»  
Juhan oli hinnatud töömees ka Siberis. Ta 
sai inimestega hästi läbi, ei tülitsenud kunagi 
kellegagi. Kord tulnud kohaliku ajalehe toime-
taja tema töö juurde ja öelnud: «Mul on häbi 
vaadata, et teid siia saadeti. Mille eest?» (See 
olnud äratuleku eel, algul aga vaadatud küll 
viltu.)  
Kui algas tema Siberist äratulek, öelnud 
Juhani otsene ülemus, kommunaalosakonna 
juhataja: «Ära mine! ütle, mis ma ilma sinuta 
siin peale hakkan?» Erutatud olid kohalikud 
võimumehedki. Juhanile selgitati, et tema olu-
kord ei takista teda astumast partei liikmeks. 
Kõigest väest keelitatud meest paigale jääma, 
et kuhu ta ikka läheb: eluase olemas, teenistus 
on hea, ning ka abikaasa Helmi siit leitud. Aga 
ei aidanud need jutud. Kodupaik oli ikka arm-
sam.  
«Kui koju jõudsin, ootasid ees viperused. 
Tookord ei registreeritud kohe Eestisse sisse. 
Pidin enne pool aastat Lätis elama, kuni Olust-
veresse puusepakoha sain. Nüüd olen 28 aastat 
teinud sovhoosile vajalikku ja õpetanud tehni-
kumi poistele puutööd. Olen ka ametiühingu-
komisjonides ja mujal tegev. Praegu teen tule-
tõrjejärelevalve tööd. Tänagi pidin just mine-
ma pliite ja korstnaid kontrollima. Paar viimast 
aastat ma enam iga päev tööl ei käi, teen oma 
kodus peamiselt kartulikorve, hargi-, hangu-, 
kirve- ja muid varsi, mis sovhoosile vaja. Üm-
berkaudsed metsad on kõik läbi käidud. Juba 
hakkab varrepuid väheks jääma. Lõhavere tee 
ääres kasvavad päris head korvipajuvitsad. 
Neid toon sealt koju jalgrattaga.» Seda kõike 
jutustas Juhan mulle Tammele sõidu ajal. 
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Jõudnud järve kaldale iidse rehielamu õuele, 
nägime seal toimetamas perenaist.  
Pärast sõda on Tamme elu ruumid olnud 
kolhoosi üüriliste kasutada. Need on olnud va-
hepeatuseks küll Omski oblastist ja mujaltki 
siiatulnutele. Tammel on elanud aastate jook-
sul oma paarkümmend perekonda või veel 
rohkem: Ka õuel olevas aidas elati veel tänavu 
suvel. Praegu elab enam kui saja-aastases ta-
lumajas juba viiendat aastat töökas Johansoni-
de pere. Paistab, et nemad on põliseks jääjad. 
Lühikese aja jooksul on nad pannud maja 
uuemaks muutmisele väga palju oma töövaeva 
ja raha. Seest on kõik ilusasti ära tehtud, just 
nagu linnakorteris. Väljast on maja endiselt eht 
maalik, loodusega sobiv. Ka õuepoolse esisei-
na lühike vaheosa, mille pehkinud palgid va-
hetati telliste vastu, mõjub loomulikult.  
Lahke perenaine teab Juhanit tema varase-
matest külaskäikudest. Juhani tehtud korvid on 
ilusad ja kerged, maakodusse on neid alati va-
ja. Perenaine ei varjanud seegi kord oma rõõ-
mu: «Oi, tere Juhan! Rünno on praegu Liidu-
veres abiks maja ehitusel. Kas saadan lapsed 
järele? Siit üle mägede otse, see pole kaugel.»  
Ega me peremehe pärast tulnudki. Rohkem 
huvitas meid aegade side, elu järjepidevus, 
minevik, olevik ja tulevik.  
Järve kaldal ja põllu servas kasvavad suu-
red, jämeda tüvega pajud. «Need seal on loo-
gapajud. Ise panin kasvama. Igal aastal viisin 
koorma lookasid laadale. Vastu sain oma 50 
krooni, see oli peaaegu ühe lehma ostu raha,» 
meenutas Juhan.  
Üle põllu kaugemale jääb neljakandiline 
väike puudesalu: «See on saareaed. Vesine 
maa, ega see head puitu kasvatanud. Aga suure 
tamme seal saareaia servas võiks küll loodus-
kaitse alla võtta. Uus tee läheb siitsamast, 
kraavgi tammejuurtest läbi tõmmatud. Ime, et 
seda tamme maha pole võetud. Nii palju, kui 
mina mäletan, on ta ikka ühesuurune.» See on 
Tamme talu tamm.  
Saareaia kõrval on väike väli. Juhan viipas 
selles suunas käega: «Reedel, 13. juunil 1941 
külvasin ma siin. heinaseemet. See on mul nii 
selgesti meeles.»  
«Millest?»  
«Mina ei tea, millest. Reede ja kolmteist ja 
need sündmused. Samal päeval oli esimene 
küüditamine. Nädala pärast algas sõda.»  
Jõudsime ringiga sealauda juurde. Kiika-
sime söödakööki, mille all on sügav ning ma-
hukas kelder. Betoonist valatud laudapõrand 
on terve. Ainult sulud puuduvad, muidu pane 
või loomad kohe sisse.  
«Kui palju tööd ja vaeva on siin nähtud. 
Viljandist sai hobusega toodud 1ae jaoks raud-
talad. See laut sai valmis 1928. aastal.»  
Järve kalda järsust nõlvast üles astudes 
rääkis Juhan: «Vanasti oli see naabertalu järv, 
mis kogu aeg seisis ülespaisutatud, sest veski 
töötas iga päev. Praegu vajaks ta hädasti pu-
hastamist. Aga see on suur töö. Järve keskel on 
väike saar. Ega seda muda kusagile põllule 
tasugi vedada, paras saarele tõsta. Seal on pä-
ris kõva maa. Lapseeast mäletan, et saarel sei-
sis heinakuhi jõuluni, kuni ära sai vedada. Hil-
jem sealt heina enam ei tehtud, sest veskipais 
ehitati kõrgemaks ja saar jäi vee alla.»  
Veskimäest üles jõudes viitas Juhan vasa-
kule metsaservapõllule, kus seisab kolme-nelja 
meetrise läbimõõduga mehest kõrgem kivi.  
«See kivi on minu ajal kogu aeg lõhkine 
olnud. Selle kivi juures ma oma vanaisa Tiitsu-
taadi põllu peal Esimese maailmasõja ajal 
kündsin. Küll mu pihad siis valutasid. Olin 
neljateistkümneaastane...»  
Siis oli künni ajal raudkang adra peale 
monteeritud ja kaasas oli ka lepaoksi. Kangiga 
kaaluti kivid maa seest üles. Suured kivid, mis 
sügaval seisid, märgiti lepaoksaga ära ning 
võeti hiljem välja mitme mehe jõul.  
«Kividega on siin palju jännatud, aga vii-
masel ajal kive enam adra ette ei juhtunud ka. 
Nüüd on kõik põllud suureks aetud, ei tunne 
äragi. Aga mõni on võssa ka kasvanud.»  
Kui suurele teele tagasi jõudsime, oli Juha-
nil hea meel, et sai jälle sünnikodus ära käia. 
Ta tundis rõõmu, et seal elab töökas perekond, 
kes ka vanast asjast lugu peab.  
16. oktoobril sai Juhan Leesmäe 85-
aastaseks.  
 
Aimur Joandi  
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Viljandi rajooni "Kalju" kolhoosi aseesimees 
 
Olen alati sügava huviga lugenud ajakirjandusest kõike seda, mis puudutab maakodu 
rajamist, taastamist või säilitamist. Tahaksin ka ise öelda sõna sekka. Mul on nüüd mõningane 
kogemus, mida teistega jagada. 
Miks mina ise hakkasin vana elumaja taastama ja maakodu looma? Elasin enne seda 
keskküttega ühepereelamus, kus viis tuba, saun ja garaaž. Maja juurde sai rajatud ka kenake 
aed, kuid tõelist kodutunnet seal ei tekkinud. Tõsisem põhjus oli selles, et peres kasvab kolm 
poega. Kõigi mugavustega majas oli raske neile tegevust leida, polnud ju vaja solgipange 
välja viia, vett tuua ega puid lõhkuda. Kui vahel tuligi neid sundida peenraid rohima, tehti see 
töö sõprade abiga ülepeakaela ära, et saada aga kodust kaugemale. Lastel ei olnud ka mingit 
kokkupuudet loomadega. Kui kass tuppa tuli, oli väiksem poiss nagu välk tooli peal. 
Kümme aastat tagasi me ju kartsime projekteerida ja ehitada ahjuküttega maja ja olime 
sanitaartehniliste võrkudega seotud alevi plaani külge. See kõik sundis ehitama väikesi maju 
omavahel nurkapidi kokku ja sageli suurte majade akende alla. Ka meie pere elumaja ligidal 
kõrgusid kolmekordsed paljude korteritega majad. Kõik see kokku süvendas janu omaette 
olemise järele. Nii küpseski otsus leida sobiv maamaja ning teha sellest hubane eluase. 
Kirjutan paari reaga ka sellest, kuidas majaotsimine kulges ja mida silmas pidasime. 
Arvestasime, et on kahte liiki asjaolusid. Ühed on niisugused, mida inimene ise muuta ei saa, 
ja teised sellised, mis sõltuvad inimesest endast. Esimeste hulka kuuluvad kaugus töökohta, 
kooli, bussipeatusse; maastiku vaheldusrikkus, veekogu ja metsa lähedus; tunne, et pead just 
selles piirkonnas elama; ka vajadus olla tuttavatele või sugulastele ligemal. Teisejärgulised on 
töökoht ja valitud maja seisukord. Neid saab inimene ise oma äranägemise järgi muuta. 
Maja, mis õnnestus valida, on tüüpiline kahe toaga rehielamu eelmise sajandi esimesest 
poolest, millele sajandivahetusel on juurde chitatud veel kaks tuba. üldpind on 11×35 m. 
Esialgu oli hoones neli umbes 30 m2 ruumi, rehetuba koos reheahjuga, küün ja laut. Neljast 
ruumist sai piki maja koridor, köök ja kuus tuba, rehetoast risti maja koridor, tuulekoda, WC, 
karjaköök, töötuba ja garaaž. Küüni- ja laudaruumid on kavas korda seada, mitte muuta. 
Vanade ehitusmeistrite ees tuleb müts maha võtta: osa seinapalke toetus mulla peale, 
kuid mädanemise tundemärke neil ei olnud. Tänu õigel ajal uuendatud katusele on maja hästi 
säilinud. Välja tuli vahetada köögi välissein. Et köök oli mitme pere kasutada ja asendas ka 
karjakööki, kust uks avanes otse õue, oli see hädavajalik. Maja seisu- ja seisukorra määravad 
enamasti katus ja vundament. 
Nagu juba juttu oli, on katus hea, kuid vundament tuli teha uus. Töö oli äärmiselt tülikas, 
kuid selleta oleks kõik järgnev mõttetu olnud. Välja vahetada tuli kõik küttekolded, uksed, 
aknad, põrandad, elektrijuhtmed ja terve rida vaheseinu. Raskem oli välja lõhkuda reheahju, 
mille alusmüürikivide eemaldamiseks tuli appi võtta kogu jõud ja kavalus. Selleks et 
põrandad ühte tasapinda viia, tuli lõhkuda savist põrandatäidet, mis oli rohkem kui sada aastat 
kuivanud, aga kus talad olid nagu eile pandud. Ehitamisel ja materjalide valikul jälgisime, et 
elamu tuleks soe, vastupidav ja odav. Näiteks poiste abiga toksisime kõik vanad (ka poolikud) 
tellised puhtaks ja ladusime vaheseinteks. Iga ehitus peab algama palgilõikusest, korralikult 
virnastatud lauamaterjal säilib aastaid. Oleme lõiganud 56 tm palke. Mulle endale on alati 
väga meeldinud fassaaditellis. Kasutasin seda nii sauna juures, välisseina katmiseks kui ka 
maja sees puhta vuugiga laotult. Soovitan fassaaditellist ka teistele seal, kus võimalik – ukse- 
ja aknapiirete ning nurkade ladumisel, katikute või majasiseste müüriosade ehitamisel – see 
annab erksust ja vaheldust. 
Vana maja ümberehitamine on raske, aga huvitav tegevus. Olen näiteks seinte ehitamisel 
mitmel pool jätnud nurgad mitte ainult 90-kraadisteks. See teeb maja mugavaks ja 
omapäraseks. Tavaliselt asendatakse mädanenud palgid välisseintes uutega. Uksinda on seda 
tülikas teha. Soovitan asendada palgid väikese tuhkplokiga, mille paigaldamine läheb kiiresti. 
Omadustelt on plokk parem kui puu. Hööveldatud põrandalaudu tarvitasin ainult köögis ja 
koridoris. Need põrandad katsin reliiniga. Tubades tegin põrandad hööveldamata laudadest ja 
katsin Püssi või Pärnu plaadiga. See plaat on kiiresti paigaldatav, kõrge astmega. 
Laudpõranda ja täiteliiva vahele laotasin ruberoidi, ka põranda talad isoleerisin altpoolt 
ruberoidiga. 
Välisseintele lõin soojustusplaadi ja peale kuivkrohvplaadi, siseseintele ainult 
kuivkrohvplaadi. Laed soojustusplaadiga, millele kleepisin peale ajalehe ja jõupaberi, värvisin 
vesiemulsioonvärviga. 
Uksed ja aknad on valminud oma kolhoosi puutöömeeste abiga, küttekollete tegemisel on 
olnud meistriks vend Lembit, kes on mind ka teiste tööde juures palju abistanud. 
Tegelike ehitustöödega tegin algust 1984. aastal. Põhiehitamine käis 1985. aasta suvel-
sügisel. Maja ümberehitusel võtab rohkem kui poole ajast vana lõhkumine. Tänavu suvel on 
plaanis välisviimistlus. Katusekorrusele tahaks ehitada ka suvetoa. 
Oleme ehituskulude kohta pidanud täpset arvestust. Seni oleme kulutanud 3100 rubla. 
Vajaläinust on kallimad olnud põrandaplaadid, glasuurpottidest soemüür, värvid ja 
lauamaterjal. Korda on sellega aga saadud ligi 120 m2 kasulikku pinda. Majas on vesi, 
"Pioneer"-pliidi küttel ka soe vesi ja kolm plekk-kestaga ahju. 1985/86. aasta talvel kulus 17 
ruumi kütust. 
Maakodu rajamine ei ole ainult ehitamine, vaid kompleksne tegevus. Samal ajal tuleb 
rajada ka aed ning korrastada ümbrus. Kordategemist vajavad heina- ja karjamaa, istutada 
tuleb hekke ja rajada piirdeid. Jõudumööda oleme kõige sellega tegelnud. Tähtsaks pean seda, 
et poisid saavad töökasvatuse. Neil on kodus võimalik õppida kõiki töid vikatiteritamisest 
alates. Nüüd ei kipu nad enam kodust ära, vaid ootavad, et saaks isaga koos midagi teha. 
Kas ehitus võtab kogu vaba aja? Sugugi mitte. Aega jätkub ka spordiga tegelemiseks 
ning lugemiseks. Siiski tuleb sageli piinlikkust tunda, kui igaval koosolekul istud – uneaeg 
jääb napiks küll! Vastutasuks saab aga midagi sellist, mida iseloomustavad kõige paremini 
ühe töökaaslase sõnad hilisõhtul meie koduõuel, kui toomingad lõhnasid ja ööbik laksutas: 
"Siin ei ole vaja tuppa minnagi, siin elaks lausa väljas!" 
Kõige suuremat pahameelt tundsin alustades siis, kui vedasime ära prahihunnikut, mille 
maja eelmised elanikud olid akna alla jätnud. Vähe sellest, et seda oli mitu koormat. 
Kõige suuremat rõõmu tundsin siis, kui oktoobripühade ajal lõpetasime ühe osa karjamaa 
kividest puhastamist. Sel päeval lükkas viieaastane poeg mullase peoga higise juuksetuti näolt 
kõrvale, nii et ta veelgi kriimulisemaks muutus ja lausus täismehe tõsidusega: "Tuleval 
sügisel võtame sealt selle kivihunniku käsile!" 
Ameti tõttu olen palju kokku puutunud inimestega, kes tahavad omaette maakodu ja 
loomapidamisvõimalusi. Kahjuks ei kujuta enamik neist ette, kui palju tööd ja järjekindlust 
see kõik nõuab. Nad on lugenud, et meie vabariigis seisab 20 000 maja tühjalt – muudkui 
tulge, hakake elama! 
«Kalju» kolhoosi põhikirjas on vägagi suured soodustused nii maamajade taastajatele kui 
ka uute ehitajatele. Kuid kümnest perest võtab kaks asja südamega ja püüab rajada kodu selle 
sõna tõsises mõttes, ülejäänud tahaksid aga ruttu rikkaks saada. Muidugi majandi abi 
kasutades. Tuletaksin neile, kes mõtlevad edaspidi maale elama asuda, meelde, et maakodu ei 
salli ajutisi inimesi. Kes aga mõtleb tõsiselt maale elama jääda, see tuntakse ruttu ära ja iga 
majand leiab võimaluse teda abistada. 
On ka raskeid probleeme, mis vajavad kiiret lahendamist. Ühest küljest propageerime 
maaehitust, kuid materjalidenappus piirab asja tõsiselt. Kust näiteks saada šamottkive? Vähe 
on võtta tuhkplokke, punast tellist, iga liiki plaate. Ammu ei ole enam väikest eterniitplaati, 
kuigi enamik majakatuseid on ju sellest. Halvem on, et need puuduvad materjalid leitakse ja 
paigaldatakse, aga kas seaduslikult? Kõik see võiks ju olla jaekaubandusvõrgus müügil. 



















Katkend S. Põllumäe diplomitööst 
 
II GUSTAV TAMMANNI PÄRITOLUST 
G. Tammanni rahvusliku päritolu kohta võib leida mitmeid vastukäivaid andmeid. 
Saksamaal peetakse teda balti-sakslaseks / 9 /, mõnedes kodanliku aja väljaannetes / 18 / on 
teda nimetatud eesti päritoluga keemikuks, tema pojapoja Gustav Andreas Tammanni, praegu 
Šveitsis Baseli Ülikoolis töötava astronoomi andmetel / 3 / loeti Tammanni esivanemaid 
tituleerimata vene aadelkonna hulka kuuluvaiks. 
 
1. KAUGEMAD ESIVANEMAD. 
Käesolevas töös õnnestus olemasolevate arhiividokumentide alusel kindlaks teha, et 
Gustav Tammanni kaugemad esivanemad 18. sajandist pärinevad tolleaegse Pärnu maakonna 
Suure-Jaani kihelkonnast talusulase perekonnast / 19 /. Vana-vana-vanaisa Hans (1737 - 
1787) teenis Sürgaveres Pajo Tõnise talus sulasena. Joonisel 5, mis kujutab väljavõtet 1795. a. 
Sürgaveres toimunud rahvaloenduse, nn. revisjoni lehtedest, on andmed sulane Hansu 
(Knecht Hans) perekonna kohta. Hansu naine Kadri (1748 - 1809) oli üks Pajo talu 
peretütardest / 20 /, mistõttu võib arvata, et Hansu positsioon talus teiste sulaste hulgas oli 
mõnevõrra soodsam. Pärast Hansu surma jäid tema pojad samasse tallu tööle (joonis 6) / 21 /. 
1826. a. revisjoni järgi oli Hansu ja Kadri teine poeg Mihkel (1773 - 1845) Pajo talu 
peremees / 22 /, kellele XIX sajandi 20- aastatel toimunud nimedepaneku ajal oli antud 
perekonnanimeks Jerrmann (joonis 7). Fakt, et endisel peremehel poegi ei olnud ja tema 
väimehe Hansu vanim poeg Tõnis suri 1814 a. / 23 /, tõenäoliselt põhjendab sulase - Hansu 
teise poja Mihkli muutumist peremeheks. 
Mihkel Jerrmann oli 1796. a. abiellunud samuti Sürgaverest pärineva Käriko Tõnise tütre 
Mariga / 24 /. Pärast viimase surma 1817. a. abiellus ta aasta pärast uuesti Rogune Jüri tütre 
Evaga / 23 /. 
Mihkel ja Mari Jerrmanni esimene poeg Tõnis teenis talus sulasena, teine poeg Jaan 
(1805 - 1871) seisis aga mõisatööliste nimekirjas (joonisel 7 - siehe Hofesleute.). 
Olemasolevatest andmetest pole selgunud, miks oli tema üks mõisasse kutsutud talupoistest. 
Samuti pole teada Jaani täpsem amet Sürgavere mõisapoisina (Hofsjunge) / 22 /. 
Vaieldamatult on aga arhiiviandmete alusel kindlaks tehtud, et eestlasest talupoiss Jaan 





2. VANAISA JAAN TAMMANNI PEREKOND. 
Gustav Tammanni eestlasest vanaisa Jaani edasine elukäik oli lühidalt järgmine. 
Arvatavasti 30 - ndate aastate algul abiellus ta kellegi Wilhelminega, kelle päritolu tõendavaid 
otseseid viiteid ei ole õnnestunud kahjuks leida, kuid kes üsna suure tõenäosusega oli samuti 
eestlane. 
1837. a. siirdus Jaan Jerrmann Sürgaverest koos oma naise Wilhelmine ja laste Heinrichi, 
Leopoldine ja Gustav-Leopoldiga Sangaste mõisa / 25, 26 /. Enne seda oli Jaan Jerrmanni 
nimi muudetud Johann Germanniks. Sellise nimega on ta 1837. a. Sangaste mõisa 
reviejonilehtedesse sissekirjutatud isikute hulgas. Võrreldes seda sissekannet Sürgavere mõisa 
1850 . a. revisjonilehtede andmetega / 25 / on vaieldamatult selge, et Jaan Jerrmanni ja Johann 
Germanni puhul on tegemist ühe ja sama isikuga. Jooniselt 9, mis kujutab väljavõtet 
Sürgavere revisjonilehtedest 1850. a., on näha, et Jaan Jerrmann, kes asus 1837. a. elama 
Sangastesse, kuulus Sürgaveres 54-ndasse perekonda ja Pajo talu number oli LIII. Jooniselt 
10, millel on väljavõte Sangaste revisjonilehtedest, selgub, et kõik andmed Johann Germanni 
 3 
kohta langevad kokku Jaan Jerrmanni omadega ( joonis 9).Nime muutmise põhjused 
olemasolevatest materjalidest aga ei selgunud. On andmeid Jaan Jerrmanni viibimise kohta 
Riias / 2o /, kus oletatavasti võis toimuda ka nime muutmine. 
Sangaste mõisas sai Germannide perekond käesoleva töö autorile mitteteadaolevatel 
põhjustel uue perekonnanime Tammann. Võib vaid märkida, 1850–53 aastatest pärinevates 
Sangaste mõisa revisjonilehtedes / 27 / on Germanni nime järgi kirjutatud "genannt 
Tammann" (nimetatud Tammanniks) (joonis 11). 
Nagu võib näha jooniselt 12, mis kujutab väljavõtet Sangaste mõisa revisjonilehtedest 
aastatest 1858–1914 / 28 /,olid Johann ja Wilhelmine Tammannid 1858. a. mõisatööliste 
(Hofesleute) nimekirjas. Nende täpsema töökoha ja positsiooni kohta Sangaste mõisas 
puuduvad kindlad andmed. Tolleaegsest Rannapungerja postijaama nööriraamatust / 29 / on 
vaid teada, et 1859. a. 13. dets. sõitis Rannapungerjast läbi Johann Tammann, kes oli teel 
Jamburgi ja kes nimetas end valitsejaks (Verwalter). Samas on järgmine sissekanne: "18. 
detsembril 1859. a. kell 12.15 saabus ja 12.30 lahkus Jamburgist tulnud valitseja Tammann. 
Tal oli Liivimaa tsiviilkuberneri teekonnapass 12.XII nr. 2377  3 hobusele. Postipoiss Toomas 
Kangur viis ta Ninasile" / 29 /. Väga tõenäone, et nimetatud läbisõitja oli Gustav Tammanni 
vanaisa Johann Tammann, kes külastas oma poega Heinrichit. Viimane oli lõpetanud Tartu 
Ülikooli arstiteaduskonna ja asunud tööle Jamburgi (praegu Kingissepp Leningradi oblastis). 
Märkimisväärne osa Johann Tammanni, tema laste ja lastelaste elukäigu kujunemisele on 
olnud Sangaste mõisa omanikul Gustav Gotthard Carl von Bergil (1796-1861), tema vennal, 
Soome ja Poola kindralkuberneril krahv Friedrich Wilhelm Rembert von Bergil (1786 - 1874) 
ja Gustav Bergi pojal krahv Friedrich Georg Magnus Bergil (1845 - 1938) / 30 /. Tammannite 
lähedastele suhetele von Bergidega annab ilmseid tõendeid nende kirjavahetus paljude aastate 
jooksul / 4, 12, 31–36/, mis õnnestus käesoleva töö käigus arhiivimaterjalidest leida. 
Kirjavahetusest on selgunud, et von Bergid toetasid aastaid Tammanneid. Paistab silma, 
et see abi ja toetus oli enamasti suunatud Johann Tammanni lastele hariduse andmise 
eesmärgil. Bergide toetuse põhjused olemasolevatest materjalidest pole selgunud. 
Tammannite eestkostjaks ja vahendajaks krahvidelt toetuse saamisel oli Sangaste mõisaproua 
Charlotte von Berg (1824–1899). Seda asjaolu tõendab ka Gustav Tammanni kiri hilisematest 
aastatest krahv Friedrich Georg Magnus Bergile tema ema Charlotte von Bergi surma puhul: 
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22. apr. 1899 
"Väga austatud härra krahv! 
Lubage mul Teile Teie austatud ema surma puhul, kes oli minu vanavanematele helde 
proua, minu vanematele heategija ja minu õdedele ja mulle lapsepõlves lahke osavõtlik 
hoolekandja, avaldada minu siirast kaastunnet. 
Teile väga truu G. Tammann" / 12 /. 
Wilhelmine Tammanni kirjad Charlotte von Bergile ajavahemikul 1871 - 1884 / 32 / ja 
tema pojale krahv Friedrich G.M. Bergile aastatest 1870 - 1877 / 33 /, mil Wilhelmine ja 
Johann Tammann elasid Riias, lubavad pilku heita Wilhelmine isiksusele ja valgustada 
mõningal määral ka tema päritolu, mille määramiseks pole kahjuks õnnestunud teisi allikaid 
leida. 
Wilhelmine Tammanni kirjadest ei selgu küll otseselt tema tegevus Riias, kuid on teada, 
et ta tegi seal Sangaste krahvidele lihtsamaid kudumistöid. 1870. a. novembris krahv Bergile 
saadetud kirjas teatas ta alandlikult: "Palun meie poolt armulise proua kätt suudelda ja kaks 
paari sukki ära anda. Kolm paari väikseid harutasin ma üles ja kudusin ka Teie jaoks ilusast 
villast kaks paari..." / 33 /. Samas kirjutas Wilhelmine Tammann, et tema mees Johann 
Tammann on raskesti haige: "... Minu armas vana on juba kaua aega arstide poolt tunnistatud 
parandamatuks. Ta elab veel oma suures kannatuses. Ta on surmaks üsna ette valmistatud..." 
1871. a. jaanuaris surigi Riias Gustav Tammanni vanaisa Johann Tammann. Sellest kirjutas 
Wilhelmine Tammann proua Charlotte von Bergile: 
"Hea armuline proua! 
Ma teatan Teile, et 10. jaanuaril uinus minu armas mees õrnalt Remberti rinnal 
igaveseks. Tema kannatus oli raske ja pikk, lõpp oli hea, suri nii vagusi ja väga alandlikult..." 
/ 32 /. 
Wilhelmine kirjadest on teada, et ta oli sunnitud korduvalt Bergidelt abi paluma nii 
endale kui lastele. Seetõttu on alust arvata, et ta ei pärinenud jõukast perekonnast. 
Tõenäoliselt võis Wilhelmine Tammann olla enne Riiga siirdumist Sangaste mõisas teenija, 
kes oli õppinud teatud määral saksa keelt ja omandanud ka mõningase, suhteliselt 
vigaderohke kirjutamisoskuse selles keeles / 33/. 
1874. a. aprillis kirjutas Wilhelmine Charlotte von Bergile: "... veendunud armulise proua 
heldes heasoovlikkuses, loodan ma vastust, ingellik armuline proua, jääte Te minu kaitseks ja 
vahetalitajaks minu murerikastel vanaduspäevadel, nagu Te siiani olete olnud..." / 32 /. 
Aastatega halvenes majanduslik olukord veelgi. 1877. a. oktoobris C. Bergile saadetud kirjast 
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loeme: " ... Endast ei saa ma Teile midagi rõõmustavat öelda, kui ainult, et ma olen olnud alati 
üsna terve. Kogu suvi oli mul kodus üsna palju parandamist ja tööd... Mul ei jäänud enam 
midagi muud üle, kui Poldicheni poole pöörduda. Ma kirjutasin talle kohe Varssavisse ja 
palusin abi. Ta armas laps saatis mulle 200 rubla. Armuline proua, Te ei suuda minu suurt 
rõõmu ette kujutada. Ma olin päästetud..." / 32 /. Wilhelmine Tammanni tütar Leopoldine 
elas, kirjade põhjal otsustades, Poolas, kuhu ta võis sattuda Bergide kaudu, kelledele kuulusid 
ka mõned mõisad Poolas / 30 /. 
Wilhelmine Tammann teadis, kui raske oli tema tütrel teda aidata / 32 /. Siiski oli ta 
sunnitud paluma Charlotte von Bergi, kellel oli ilmselt võimalus Leopoldinega kokku saada, 
rääkida tütrega toetuse pärast. 
" ... minu armuline proua, ma kordan veelkord oma tungivat palvet rääkida suuliselt meie 
raskuste pärast üüri suhtes Leopoldinega. Kuni 1. augustini maksis lahke ammuline härra 
krahv, siiani ei olnud häda. Kui Poldichen ei saa samuti kuidagi aidata, siis olen ma küll 
kindlalt veendunud, et see ei sõltu tema heast tahtest, vaid on talle võimatu..." / 32 /. 
1877. a. novembris krahv Friedrich Bergile saadetud kirjas tänas Wilhelmine Tammann 
järjekordse abi eest: 
" ... Tänan, tänan, härra krahv, kingitud 50 rubla ja samuti ka laenatud raha eest. Te 
päästsite meid suurest hädast. Pandipaberi palun ma jälle panna oma nimele, minu kõrgesti 
austatud härra krahv, ja sobival juhul saata mulle. Mõttes suudlen ma nii Teie kui ka armsa 
lahke proua krahvinna ja väikese inglikese kätt ja jään Teie vanaks väga truualamlikuks 
teenijaks. 
W. Tammann" / 33 /. 
Wilhelmine Tammanni majanduslik kindlustamatus viitab teatud määral tema 
lihtrahvalikule päritolule. Seda arvamust kinnitab ka Wilhelmine kirju läbiv sügav 
alandlikkus, kus ta nimetab end alati väga truualamlikuks teenijaks. 
Wilhelmine ja Johann Tammanni lastel oli ilmselt tänu Bergide toetusele võimalus 
omandada kooliharidus. Teistest kaugemale jõudis haridusteel nende esimene poeg Heinrich, 
Gustav Tammanni isa, kes lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna / 20 /. 
Sangaste mõisa 1858–1914 aastate revisjonilehtedest (joonis 13) on teada, et 
Tammannite teine poeg Gustav-Leopold oli läinud 1853. a. õppima Peterburi / 28 /. 
Leopoldine ja Remberti haridustee kohta puuduvad kahjuks otsesed andmed. 
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Rembert ja Gustav-Leopold Tammann elasid hiljem mitmel pool Venemaal, olles aga 
pidevalt kirjavahetuses krahv Friedrich Bergiga / 35 /. Viimane toetas neid mõningal määral 
majanduslikult. 
 
3. HEINRICH TAMMANN JA TEMA PEREKOND. 
Lähemalt uuriti Johann ja Wilhelmine Tammanni lastest esimese poja Heinrichi (joonis 
8, lk. 58), Gustav Tammanni isa elukäiku. Heinrich Tammann sündis 1833. a. / 25 /. Alates 
1837. a. asus ta elama Sangastesse, kuhu tema vanemad sel aastal olid siirdunud. Kahjuks 
puuduvad andmed Heinrich Tammanni täpsema sünnikoha kohta. 1846. a. 23. septembril on 
talle pastor Jannau poolt Riias välja antud ristimistunnistus / 37 /. Otto August v. Jannau oli 
ajavahemikul 1835–1865 eesti pastor Riias Jakobi kirikus / 38 /. Tammannite sidemed Riiaga 
on jäänud aga selgusetuks. 
Pärast Pärnu kõrgema kreiskooli lõpetamist 1852. a. juunis, astus Heinrich Tammann 
sama aasta juulis Tartu Ülikooli arstiteaduskonda / 37 /. Selle puhul sai ta endale Sangaste 
mõisast viieks aastaks vastava passi (joonis 14). Selle passiga võis Sangaste mõisale kuuluv 
Heinrich Tammann 1819. a. vastu võetud seaduste põhjal määratud tähtajani takistamatult 
mõisast lahkuda. Selline pass on üsna otsene tõend Heinrich Tammanni talupoja-seisuse 
kohta. 
1857. a. lõpetas H. Tammann arstiteaduskonna / 37 /, 1859. a. on ta Sangaste 
revisjonilehtedest välja kirjutatud kui eksamineeritud arst / 28 /. Ta asus elama Jamburgi, kus 
töötas kohalikus linnahaiglas arstina. Vahepeal oli ta abiellunud Mathilde Schünmanniga, 
kellest on vaid teada, et ta pärinevat Tartu raamatutrükkalite ja ajalehetoimetajate perekonnast 
/ 39 /. Tõenäoliselt oli ta saksa päritoluga, kuigi vastava ajaloolise materjali baasil ei ole 
õnnestunud seda selgitada. 
Heinrich Tammann on töötanud arstina ka Gorigoretskis (praegune Gorki Valgevenes). 
Ta oli praktilise meditsiini professor Gorigoretski kõrgemas põllumajanduslikus koolis. 
Heinrich Tammann suri 1864. a., vahetult enne seda, kui ta oli saanud kutse asuda tööle 
Moskva Ülikoolis / 3 /. 
Pärast Heinrich Tammanni surma asus Mathilde Tammann koos kolme väikese lapsega - 
Gustavi, Wilhelmine ja Mathildega oma kodulinna Tartusse. Perekond elas majanduslikult 
rasketes tingimustes, kuna ainsaks sissetulekuks oli Mathilde kodusest õmblustööst saadav 
tulu / 1 /. Tänu krahv Friedrich Wilhelm Rembert von Bergi, Sangaste mõisaproua Charlotte 
von Bergi ja tema poja krahv Friedrich G.M. von Bergi toetusele õnnestus Mathilde 
Tammannil oma lastele kooliharidust võimaldada. 
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Sidemetele Bergidega ja Tammannite majanduslikule olukorrale nendel aastatel heidab 
valgust järgnevalt toodud Mathilde kiri krahv Friedrich Georg Magnus Bergile 1874. a. 
novembris. 
"Väga austatud härra krahv! 
Te olite nii lahke ja lasksite minu poja kaudu mulle öelda, et juhul kui ma Teilt midagi 
vajan, võiksin ma Teie poole pöörduda. Aasta eest oli Teie kadunud onu, kindralfeldmarssal 
krahv Friedrich von Berg nii lahke ja tegi ilma minupoolse palveta pakkumise olla mulle 
minu poja kasvatamisel abiks ja määras mulle 200 rubla ning samaaegselt ka tähtajad - aprilli 
lõpp ja oktoobri lõpp. Loomulikult olin ma selle lahke pakkumise ja määramise üle väga 
rõõmus. Kahjuks tuli surm ja röövis meilt minu lahke heategija. 
Juulis sain ma Teie proua ema kaudu teate, et Teie, härra krahv, olite nii lahke ja 
määrasite mulle minu laste kasvatamiseks 150 rubla ja säilitasite maksutähtaegadena aprilli ja 
oktoobri. Nüüd palun ma Teid tungivalt, härra krahv, mind jälle lahkelt meelde tuletada. Ma 
olen tõepoolest väga masendavas olukorras. Võin Teile kinnitada, et mul on väga raske Teile, 
krahv, Teie lubadust meenutada ja Te võite küll seda ka sellest järeldada, et ma nii kaua oma 
palvega viivitasin. 
Kuigi ma olen Teile, krahv, selle toetuse eest ääretult tänulik, ei saa ma ometi vaikida, et 
mind 50 rubla ärajäämine valusalt riivas, kuna minu olukorras on 50 rubla juba tähendatav 
summa ja oleks mind väga paljudest muredest säästnud"... / 34 /. 
Kolme lapse koolitamine nõudis Mathilde Tammannilt tohutuid jõupingutusi. Tema 
kirjast Bergidele 1874. a. 23. märtsist loeme: 
" ... Tööd on mul, jumal tänatud, siiani olnud küll alati külluses, kui tööd mind ainult nii 
väga tagant ei kihutaks ja mu rahu ei rööviks. Sageli ei saa ma öösiti hirmu pärast magada, 
kuna kardan tähtajaks mitte valmis jõuda. Täna suleti koolid ja ma olin rõõmus, et lapsed said 
head tunnistused... " / 4 /. 
Mathilde Tammanni majanduslik kitsikus, millest ta aastate jooksul ei vabanenud, annab 
põhjust arvata, et ta ei pärinenud eriti jõukast perekonnast. Ta oli sunnitud pidevalt krahvi 
poolt lubatud toetust pärast määratud tähtaegade möödumist järjekordselt paluma, et tema 
lapsed saaksid haridusteed jätkata. Krahvi poolt tähtaegadest mittekinnipidamine viitab 
sellele, et ta ei olnud eriti huvitatud toetuse maksmisest Tammanitele. 1879. a. juulis kirjutas 




"Kõrgesti austatud härra krahv! 
Vabandage, et palun Teid saata mulle aprilli - tähtajaks lubatud 75 rubla. Veendunud 
Teie osavõtlikkuses, söandan ma Teile teatada, et olin rõõmus, kuna minu pojast sai 
üliõpilane. Minu palve täitmisele lootes jään Teile alati tänulikuks 
M. Tammann" / 34 /. 
Mathilde Tammanni tütred Wilhelmine ja Mathilde õppisid samal ajal Schultzi 
tütarlastekoolis / 1 /. Mathilde Tammanni suhted Bergidega ei piirdunud üksnes viimaste 
rahalise toetusega. Nende kirjavahetusest on selgunud, et Mathilde Tammann on vahendanud 
Tartus Bergidele kuuluva maja üürile andmist, tegelenud mitmete Bergide 
majapidamisküsimustega ja teinud krahvidele ka õmblustöid. Ühes oma kirjas Charlotte von 
Bergile kirjutas ta: 
" Armuline proua! 
Riide Teie poja särkide jaoks sain ma kätte. Täpset tähtaega, millal nad valmis saavad, ei 
saa ma kahjuks määrata, kuna mul on väga vähe aega töötamiseks, sest sellest ajast, kui mu 
lapsed on kõrgemas klassis, nõuavad nad minult väga palju aega.... " / 4 /. 
Krahv Bergi võrdlemisi kasin toetus jätkus, kuid Tammannite majanduslik olukord 
muutus aastatega üha viletsamaks. Selle tõenduseks olgu väljavõte Mathilde kirjast 1883. a. 
märtsist, millest järeldub, et krahv oli kutsunud teda maale. 
" ... Tänan Teid väga, austatud krahv,Teie pakkumise eest. Kahjuks ei tule minu isik aga 
antud juhul kõne alla, sest ma tean majapidamisest väga vähe ja põllumajandusest pole mul 
aimu. Peale selle pean ma veel vana 73 - aastase tädi eest hoolitsema, nii et kui minu tütred 
saavadki endale koha, mille pärast nad praegu muretsevad, ei jää ma ometi üksi ega vabaks ... 
Minu elu on praegu väga raake, sest mul pole midagi kindlat. Teie lahke abi eest ütlen ma 
Teile siiraima tänu" / 34 /. 
1885. a. kirjutas M. Tammann Charlotte von Bergile oma kavatsusest koos tütardega 
Tartust lahkuda. Samas palus ta veel kolmeks aastaks toetust, kuni tema poeg Gustav 
Tammann saab keemiadoktoriks / 4 /. 
Nagu selgus käesoleva töö käigus, pärineb Gustav Tammann isa kaudu põlistest 
eestlastest. Kõrgema hariduse omandamise võimalus avanes G. Tammannil, nii nagu tema 
isalgi, Sangaste mõisaomanike von Bergide soosingu tõttu. 
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